BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**Logo, icon

Description automatically generated**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG XÁC THỰC KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP**

|  |  |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | **TS. Nguyễn Đình Hưng** |
| Sinh viên thực hiện:  MSSV: | **Vũ Minh Thịnh**  **63131330** |

**Khánh Hòa, 5/2025**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**Logo, icon

Description automatically generated**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG XÁC THỰC KHUÔN MẶT SỬ DỤNG MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP**

|  |  |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | **TS. Nguyễn Đình Hưng** |
| Sinh viên thực hiện:  MSSV: | **Vũ Minh Thịnh**  **63131330** |

**Khánh Hòa, 5/2025**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**Khoa/Viện**: Công nghệ thông tin

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  
*(Dùng cho CBHD và nộp cùng báo cáo ĐA/KLTN của sinh viên)***

Tên đề tài:

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên sinh viên: Vũ Minh Thịnh. Mã sinh viên: 63131330 Lớp: 63.CNTT-CLC

Người hướng dẫn (học hàm, học vị, họ và tên): TS. Nguyễn Đình Hưng

Cơ quan công tác: Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Nha Trang

**Phần đánh giá và cho điểm của người hướng dẫn (tính theo thang điểm 10)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí đánh giá** | **Trọng số**  **(%)** | **Mô tả mức chất lượng** | | | | **Điểm** |
| **Giỏi** | **Khá** | **Đạt yêu cầu** | **Không đạt** |
| **9 - 10** | **7 - 8** | **5 - 6** | **< 5** |
| Xây dựng đề cương nghiên cứu | 10 |  |  |  |  |  |
| Tinh thần và thái độ làm việc | 10 |  |  |  |  |  |
| Kiến thức và kỹ năng làm việc | 10 |  |  |  |  |  |
| Nội dung và kết quả đạt được | 40 |  |  |  |  |  |
| Kỹ năng viết và trình bày báo cáo | 30 |  |  |  |  |  |
| **ĐIỂM TỔNG** | | | | | |  |

*Ghi chú: Điểm tổng làm tròn đến 1 số lẻ.*

**Nhận xét chung** (sau khi sinh viên hoàn thành ĐA/KLTN):

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….Đồng ý cho sinh viên: Được bảo vệ:  Không được bảo vệ: 

*Khánh Hòa, ngày…….tháng…….năm………* **Cán bộ hướng dẫn** *(Ký và ghi rõ họ tên)*

LỜI CAM ĐOAN

Tôi, Vũ Minh Thịnh, xin cam kết rằng toàn bộ nội dung nghiên cứu với đề tài **“Phát triển ứng dụng xác thực khuôn mặt sử dụng mạng neural tích chập”** là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc và nỗ lực cá nhân của tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn tận tâm của Thầy Đinh Đồng Lưỡng.

Tôi đảm bảo rằng các kết quả được trình bày trong nghiên cứu này là trung thực, không sao chép hoặc lấy từ bất kỳ nguồn nào mà không được cho phép.

Tôi khẳng định rằng nghiên cứu này được thực hiện một cách minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định về học thuật và đạo đức nghiên cứu của Khoa Công nghệ thông tin và Trường Đại học Nha Trang. Tất cả các tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình thực hiện đều được trích dẫn đúng quy định và đầy đủ thông tin nguồn.

Nếu có bất kỳ phát hiện nào liên quan đến hành vi sao chép hoặc gian lận học thuật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía Khoa và Nhà trường theo đúng quy định.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Đình Hưng vì đã luôn hỗ trợ và định hướng cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

*Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025*

**Sinh viên thực hiện**

Vũ Minh Thịnh

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nha Trang, những người đã luôn tận tình giảng dạy, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Em đặc biệt biết ơn Thầy Nguyễn Đình Hưng – người đã trực tiếp hướng dẫn, cung cấp tài liệu và hỗ trợ em hết mình trong suốt quá trình thực hiện đề tài *“Phát triển ứng dụng xác thực khuôn mặt sử dụng mạng neural tích chập”*. Những định hướng chuyên môn, sự động viên và giúp đỡ của Thầy là yếu tố quan trọng giúp em hoàn thiện đề tài một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy cô trong Khoa và toàn thể Trường Đại học Nha Trang đã tạo ra một môi trường học tập và nghiên cứu năng động, hiện đại – nơi em có thể phát triển bản thân và theo đuổi các ý tưởng học thuật của mình.

Dù đã nỗ lực hết mình trong quá trình thực hiện đề tài, song với giới hạn về kiến thức và kinh nghiệm, em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện hơn nữa kỹ năng và tư duy nghiên cứu trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Mục Lục

[LỜI CAM ĐOAN i](#_Toc167957954)ii

[LỜI CẢM ƠN iv](#_Toc167957955)

[MỤC LỤC v](#_Toc167957956)

**DANH MỤC HÌNH ẢNH viii**

**DANH MỤC BẢNG BIỂU ix**

[Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1](#_Toc167957957)

[1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1](#_Toc167957958)

[1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1](#_Toc167957959)

[1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1](#_Toc167957960)

[1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2](#_Toc167957961)

[1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN 2](#_Toc167957962)

[1.6 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2](#_Toc167957963)

[1.6.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới 2](#_Toc167957964)

[1.6.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 3](#_Toc167957965)

[Chương 2. CƠ SỞ LÍ THUYẾT 4](#_Toc167957966)

[2.1 TỔNG QUAN VỀ HỌC SÂU 4](#_Toc167957967)

[2.1.1 Học sâu (Học sâu) là gì 4](#_Toc167957968)

[2.1.2 Cách hoạt động của DeepLearning: 5](#_Toc167957969)

[2.1.3 Ưu nhược điểm của Học sâu: 6](#_Toc167957970)

[2.1.4 Các loại hệ thống học sâu: 7](#_Toc167957971)

[2.2 THUẬT TOÁN HOUGH LINE TRANSFORM (OPENCV) 8](#_Toc167957972)

[2.3 MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP (Convolutional Neural Network) 12](#_Toc167957973)

[2.3.1 CNN (Convolutional Neural Network) là gì? 12](#_Toc167957974)

[2.3.2 Cấu trúc mạng Convolutional Neural Network: 18](#_Toc167957975)

[2.3.3 Ứng dụng của Convolutional Neural Network: 19](#_Toc167957976)

[2.3.4 Một sô mô hình CNN: 21](#_Toc167957977)

[2.4 RESIDUAL NETWORK (RESNET): 22](#_Toc167957978)

[2.4.1 Lý do xuất hiện mạng ResNet: 22](#_Toc167957979)

[2.4.2 Kiến trúc mạng ResNet 24](#_Toc167957980)

[2.5 CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG 26](#_Toc167957981)

[2.5.1 Python: 26](#_Toc167957982)

[2.5.2 HTML/CSS: 28](#_Toc167957983)

[2.5.3 OpenCV trong Python: 30](#_Toc167957984)

[2.5.4 Google Colab: 33](#_Toc167957985)

[2.6 MNIST dataset 34](#_Toc167957986)

[Chương 3. XÂY DỰNG CÔNG CỤ NHẬN DIỆN BẢNG ĐIỂM CHỨ SỐ VIẾT TAY 36](#_Toc167957987)

[3.1 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN: 36](#_Toc167957988)

[3.1.1 Mô tả bài toán: 36](#_Toc167957989)

[3.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY 36](#_Toc167957990)

[3.2.1 Tiền xử lí ảnh 36](#_Toc167957991)

[3.2.2 Nhận diện các đường thẳng ngang và dọc của bảng 38](#_Toc167957992)

[3.2.3 Tách các ô điểm chứa ký tự số 41](#_Toc167957993)

[3.2.4 Xuất kết quả ra JSON 42](#_Toc167957994)

[3.3 QUY TRÌNH SỬ DỤNG CÔNG CỤ 43](#_Toc167957995)

[3.3.1 Quy trình nhập điểm 43](#_Toc167957996)

[3.3.2 Chi tiết quy trình nhập điểm 43](#_Toc167957997)

[3.4 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 44](#_Toc167957998)

[KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 48](#_Toc167957999)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 49](#_Toc167958000)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

**Hình 2.1 Mối quan hệ giữa AI, Học máy và Học sâu 4**

**Hình 2.2 Sự khác nhau của cách hoạt động giữa học máy và học sâu 6**

**Hình 2.3 Ánh xạ một đường thẳng trong không gian ảnh thành một điểm trong không gian Hough 9**

**Hình 2.4 Một điểm trong không gian ảnh được ánh xạ sang không gian Hough 9**

**Hình 2.5 Các điểm có biểu diễn hình sin giao nhau tại một điểm trong không gian Hough thì sẽ nằm trên cùng một đường thẳng trong không gian ảnh 10**

**Hình 2.6 Biểu diễn của 2 đường thẳng tương ứng trong không gian Hough 10**

**Hình 2.7 Chia không gian Hough thành một lưới các ô vuông nhỏ 11**

**Hình 2.8 Max Pooling 13**

**Hình 2.9 ReLU (Rectified Linear Unit) 14**

**Hình 2.10 Fully Connected Layer 15**

**Hình 2.11 Cấu trúc mạng Convolutional Neural Network 18**

**Hình 2.12 Ví dụ về Classification 19**

**Hình 2.13 Ví dụ về Localization 20**

**Hình 2.14 Ví dụ về Detection 20**

**Hình 2.15 Ví dụ về Segmentation 21**

**Hình 2.16 Vanishing Gradient 23**

**Hình 2.17 Kiến trúc mạng ResNet 24**

**Hình 2.18 Sự đa năng của Python 25**

**Hình 2.19 OpenCV 29**

**Hình 3.1 Mẫu bảng điểm 35**

**Hình 3.2 Ảnh ban đầu 36**

**Hình 3.3 Ảnh sau khi tiền xử lí 36**

**Hình 3.4 Ảnh chỉ bao gồm các đường thẳng dọc 37**

**Hình 3.5 Làm dày các đường thẳng dọc trong ảnh 37**

**Hình 3.6 Ảnh chỉ bao gồm các đường thẳng ngang 37**

**Hình 3.7 Làm dày các đường thẳng ngang trong ảnh 37**

**Hình 3.8 Vẽ lại khung ảnh trên bảng điểm 38**

**Hình 3.9 Ảnh các ô điểm được cắt 49**

**Hình 3.10 Độ chính xác trung bình qua 5 lần lặp 41**

**Hình 3.11 Confusion matrix trên tập dữ liệu kiểm tra của MNIST 42**

**Hình 3.12 Màn hình chính của ứng dụng 43**

**Hình 3.13 File Excel sau khi nhận dạng bảng điểm 44**

**Hình 3.14 Hiện ảnh sau khi nhấn nút “Xem Ảnh” 45**

**Hình 3.15 Ví dụ 1 về nhận dạng bảng điểm 46**

**Hình 3.16 Ví dụ 2 về nhận dạng bảng điểm 47**

**DANH MỤC BẢNG BIỂU**

**Bảng 3.1 Bảng đánh giá mô hình huấn luyện trên tập dữ liệu kiểm tra MNIST 42**

# TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

## LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện tại, quy trình điểm danh sinh viên tại các lớp học của trường Đại học Nha Trang chủ yếu được thực hiện theo phương pháp thủ công, chẳng hạn như gọi tên hoặc ghi chép trên danh sách giấy. Phương pháp này đòi hỏi giảng viên phải dành nhiều thời gian và công sức, đặc biệt trong các lớp học có số lượng sinh viên đông đúc. Việc thực hiện thủ công không chỉ gây mất thời gian mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai sót, như nhầm lẫn khi ghi nhận hoặc bỏ sót thông tin, đặc biệt khi sinh viên vắng mặt hoặc có sự thay đổi thường xuyên trong lớp học.

Bên cạnh đó, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ của các công cụ tiên tiến như Google ML Kit và FaceNet (TensorFlow Lite). Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ này trên các thiết bị di động vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, góc quay không phù hợp hoặc sự đa dạng về biểu cảm khuôn mặt. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu và cải tiến để đảm bảo độ chính xác và hiệu quả trong thực tế.

Với mục tiêu giảm bớt gánh nặng công việc cho giảng viên, em quyết định lựa chọn đề tài xây dựng một ứng dụng nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên. Giải pháp này không chỉ giúp tự động hóa quy trình điểm danh mà còn mang lại sự chính xác và minh bạch trong quản lý danh sách sinh viên, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức cho hoạt động giảng dạy hàng ngày.

Bằng cách triển khai đề tài, em hy vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực, không chỉ đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp mà còn hỗ trợ cải thiện quy trình quản lý giáo dục tại trường. Đây là động lực lớn để em quyết tâm thực hiện đề tài với sự đầu tư nghiêm túc và hiệu quả.

## MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một ứng dụng di động dựa trên nền tảng Android, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tự động hóa quy trình điểm danh sinh viên tại trường Đại học Nha Trang. Ứng dụng này nhằm thay thế phương pháp thủ công hiện tại, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quản lý danh sách sinh viên, đặc biệt trong các lớp học đông đúc.

## PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào thiết kế một mô hình nhận diện khuôn mặt từ bộ dữ liệu có sẵn, phục vụ điểm danh sinh viên tại trường Đại học Nha Trang với quy mô lớp học từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, phạm vi giới hạn trong nhận diện sinh viên đã đăng ký, không hỗ trợ điều kiện ánh sáng yếu hoặc góc quay phức tạp, và thử nghiệm chỉ thực hiện tại một số lớp học cụ thể của trường.

## NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

* Thu thập và tiền xử lý bộ dữ liệu hình ảnh khuôn mặt sinh viên
* Nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế và tối ưu hóa mô hình
* Kiểm thử và đánh giá mô hình.
* Triển khai và thử nghiệm trên thiết bị di động.

## PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN

1. ***Cách tiếp cận***

* Thu thập, tiền xử lí dữ liệu.
* Nghiên cứu và lựa chọn mô hình học sâu tối ưu nhất.
* Huấn luyện, thử nghiệm và đánh giá kết quả.
* Áp dụng, triển khai thử nghiệm trên thiết bị.

1. ***Phương pháp nghiên cứu***

* Áp dụng học máy và xử lý ảnh, tiền xử lí dữ liệu đầu vào.
* Sử dụng các thư viện có sẵn để xây dựng mô hình nhận diện khuôn mặt từ bộ dữ liệu đã được xử lí.
* Thử nghiệm, chỉnh sửa để tối ưu mô hình.

## CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

### Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Trên thế giới, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục và quản lý điểm danh. Các nghiên cứu tập trung vào việc cải thiện độ chính xác và hiệu suất trên các thiết bị di động. Năm 2015, nhóm nghiên cứu tại Google đã phát triển FaceNet, một mô hình sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng khuôn mặt, đạt độ chính xác cao trên bộ dữ liệu LFW với tỷ lệ lỗi dưới 1%. Mô hình này đã được ứng dụng trong các hệ thống điểm danh tự động tại nhiều trường học ở Mỹ. Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây từ Đại học Stanford (2023) đã cải tiến FaceNet bằng cách tích hợp kỹ thuật học sâu như Transformer, giảm thời gian xử lý trên thiết bị di động xuống dưới 0,5 giây mỗi khuôn mặt, phù hợp với môi trường lớp học đông.

### Tình hình nghiên cứu trong nước

Trong nước, công nghệ nhận diện khuôn mặt đã bắt đầu được nghiên cứu và ứng dụng trong giáo dục, tuy nhiên vẫn còn hạn chế về quy mô và độ chính xác. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc thử nghiệm các mô hình có sẵn. Năm 2022, nhóm nghiên cứu tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phát triển một ứng dụng điểm danh sử dụng nhận diện khuôn mặt dựa trên mô hình MTCNN. Ứng dụng này đạt độ chính xác khoảng 85% trong điều kiện ánh sáng tốt, nhưng hiệu suất giảm đáng kể khi ánh sáng yếu, cho thấy hạn chế trong môi trường thực tế. Ngoài ra, một nghiên cứu tại Đại học FPT vào năm 2024 đã cải tiến bằng cách tích hợp mô hình FaceNet vào ứng dụng Android. Kết quả cho thấy độ chính xác tăng lên 90% trong môi trường lớp học, nhưng tốc độ xử lý vẫn chưa được tối ưu trên các thiết bị có cấu hình thấp.


# CƠ SỞ LÍ THUYẾT

## TỔNG QUAN VỀ HỌC SÂU

Học sâu (Deep Learning) là một nhánh quan trọng của học máy (Machine Learning), tập trung vào việc sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) với nhiều tầng ẩn (hidden layers) để học và trích xuất các đặc trưng từ dữ liệu. Khác biệt với các phương pháp học máy truyền thống, học sâu nổi bật nhờ khả năng tự động học các biểu diễn dữ liệu ở nhiều cấp độ trừu tượng khác nhau. Nhờ đó, nó có thể mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp trong dữ liệu mà không cần đến sự can thiệp thủ công trong việc trích xuất đặc trưng. Chính điều này đã giúp học sâu đạt được những thành tựu ấn tượng trong nhiều lĩnh vực như xử lý ảnh, nhận diện giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

### Học sâu (Deep Learning) là gì

Học sâu là một phương pháp học máy sử dụng các mạng nơ-ron sâu (deep neural networks) để giải quyết các bài toán phức tạp. Các mạng nơ-ron sâu bao gồm nhiều tầng xử lý, trong đó mỗi tầng có khả năng học các đặc trưng từ dữ liệu đầu vào và truyền thông tin đến các tầng tiếp theo. Điểm nổi bật của học sâu là khả năng tự động trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu thô – ví dụ như hình ảnh hoặc âm thanh – mà không cần phải xác định trước các đặc trưng cụ thể, giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào kỹ thuật thủ công.



Hình 2.1: Mối quan hệ giữa AI, ML và DL.

### Cách hoạt động của DeepLearning:

Học sâu (Deep Learning) hoạt động bằng cách sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo với nhiều tầng ẩn để học các đặc trưng từ dữ liệu thô thông qua quá trình huấn luyện. Mỗi tầng trong mạng nơ-ron sẽ xử lý dữ liệu đầu vào và truyền thông tin đến tầng tiếp theo, giúp mô hình tự động trích xuất các đặc trưng phức tạp.

Quá trình này bắt đầu với việc đưa dữ liệu đầu vào, chẳng hạn như hình ảnh khuôn mặt,... Các tầng đầu tiên thường phát hiện các đặc trưng đơn giản như cạnh hoặc đường nét, trong khi các tầng sâu hơn kết hợp những đặc trưng này để nhận diện các đối tượng phức tạp hơn, như đặc điểm khuôn mặt cụ thể, thông qua các phép toán như tích chập và gộp.


Để tối ưu hóa mô hình, Deep Learning sử dụng thuật toán lan truyền ngược (backpropagation) kết hợp với tối ưu hóa như gradient descent. Thuật toán này điều chỉnh trọng số của mạng dựa trên sai số giữa đầu ra dự đoán và giá trị thực tế, giúp mô hình học tốt hơn qua từng lượt huấn luyện, đặc biệt hiệu quả với dữ liệu lớn như bộ dữ liệu của đề tài. Sau khi huấn luyện, mô hình có thể tạo ra các vector embedding hoặc phân loại trực tiếp. Kết quả phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và cách điều chỉnh các siêu tham số như tốc độ học và số lượng tầng.Mỗi nơ-ron có một hàm kích hoạt, có nhiệm vụ chuẩn hoá đầu ra từ nơ-ron đó. Khi dữ liệu được đưa vào mạng nơ-ron, nó sẽ đi qua tất cả các lớp và trả về kết quả tại lớp cuối cùng, gọi là lớp đầu ra (output layer).

Trong quá trình huấn luyện mô hình mạng nơ-ron, các trọng số này sẽ được điều chỉnh. Mục tiêu của mô hình là tìm ra bộ giá trị trọng số tối ưu để đưa ra các dự đoán chính xác nhất.Các hệ thống học sâu yêu cầu phần cứng mạnh mẽ để xử lý lượng dữ liệu lớn và thực hiện các phép tính phức tạp. Nhiều mô hình học sâu có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng để huấn luyện trên các phần cứng tiên tiến nhất hiện nay.

*Vậy, học sâu (deep learning) khác gì so với học máy (machine learning)?*

Học sâu (Deep Learning) và học máy (Machine Learning) đều là các nhánh của trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên học máy sử dụng các thuật toán để học từ dữ liệu và đưa ra dự đoán, thường yêu cầu trích xuất đặc trưng thủ công. Trong khi học sâu sử dụng mạng nơ-ron sâu với nhiều tầng ẩn để tự động trích xuất đặc trưng từ dữ liệu thô, như hình ảnh hoặc âm thanh, mà không cần can thiệp thủ công. Học máy thường hiệu quả hơn trên tập dữ liệu nhỏ và đơn giản, trong khi học sâu cần dữ liệu lớn để đạt độ chính xác cao. Học máy dễ triển khai và giải thích hơn, còn học sâu phức tạp hơn và thường được coi là "hộp đen" do khó hiểu cách mô hình đưa ra quyết định.

Điều này giúp học sâu vượt trội trong các bài toán phức tạp như nhận diện khuôn mặt, nhưng đòi hỏi dữ liệu lớn và tài nguyên tính toán mạnh mẽ hơn.



Hình 2.2 Deep learning Workflow

### Ưu điểm và nhược điểm của Học sâu:

#### Ưu điểm:

Học sâu là một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cho phép ta xây dựng các mô hình với độ chính xác rất cao trong nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giọng nói và nhiều lĩnh vực khác. Học sâu mang lại nhiều lợi thế vượt trội, cụ thể:

* Tự động trích xuất đặc trưng từ dữ liệu thô, như hình ảnh khuôn mặt, mà không cần can thiệp thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với học máy truyền thống.
* Đạt hiệu suất cao trong các bài toán phức tạp như nhận diện khuôn mặt, ví dụ FaceNet trong đề tài có độ chính xác cao khi xử lý dữ liệu lớn.
* Có khả năng tổng quát hóa tốt nếu được huấn luyện trên dữ liệu đa dạng, giúp ứng dụng nhận diện khuôn mặt hoạt động ổn định với nhiều sinh viên khác nhau.
* Linh hoạt trong việc mở rộng và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục đến an ninh, tạo tiềm năng phát triển lâu dài cho các hệ thống nhận diện.
* Hiệu năng tốt: Có khả năng thực hiện tính toán song song và xử lý lượng dữ liệu lớn.

#### Nhược điểm:

Mặc dù có nhiều ưu điểm, Học sâu (Deep Learning) có một số hạn chế đáng chú ý như:

* Cần lượng dữ liệu lớn để hoạt động hiệu quả, nếu bộ dữ liệu khuôn mặt sinh viên trong đề tài không đủ, kết quả sẽ kém.
* Phụ thuộc vào tài nguyên tính toán mạnh như GPU, gây khó khăn khi chạy trên các thiết bị có cấu hình thấp.
* Quá trình huấn luyện mất nhiều thời gian, đặc biệt với mô hình như FaceNet, đòi hỏi kiên nhẫn trong phát triển.
* Khó hiểu cách mô hình ra quyết định, giống như một "hộp đen", làm khó kiểm tra và sửa lỗi khi nhận diện sai.

### Một số loại hệ thống học sâu:

Học sâu (Deep Learning) là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, bao gồm nhiều loại hệ thống khác nhau được thiết kế để giải quyết các bài toán đa dạng trong xử lý dữ liệu.Dưới đây là một số hệ thống học sâu phổ biến:

1. ***Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNNs):*** CNNs là một kiến trúc được phát triển đặc biệt để xử lý dữ liệu hình ảnh và video. CNN sử dụng các tầng tích chập (convolutional layers) để tự động trích xuất đặc trưng không gian, chẳng hạn như cạnh, kết cấu hoặc mẫu, thông qua các bộ lọc học được, kết hợp với các tầng gộp (pooling layers) để giảm kích thước dữ liệu mà vẫn giữ được thông tin quan trọng.
2. ***Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Networks - RNNs):*** RNNs là một loại hệ thống học sâu được thiết kế để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian hoặc tuần tự, như văn bản, giọng nói hoặc chuỗi số. RNN hoạt động bằng cách duy trì một trạng thái ẩn (hidden state) qua các bước thời gian, cho phép mô hình học các mối quan hệ phụ thuộc giữa các phần tử trong chuỗi. Tuy nhiên, loại mạng này thường gặp vấn đề về mất thông tin dài hạn khi chuỗi quá dài, ảnh hưởng đến hiệu suất.
3. ***Mạng nơ-ron hồi quy dài hạn (Long Short-Term Memory - LSTM):***Để khắc phục nhược điểm của RNN, LSTM được phát triển như một biến thể nâng cấp. LSTM giới thiệu các cổng (gates) như cổng quên, cổng đầu vào và cổng đầu ra, giúp kiểm soát luồng thông tin trong mạng, từ đó duy trì thông tin quan trọng qua nhiều bước thời gian. Loại mạng này thường được sử dụng trong các bài toán như dự đoán chuỗi thời gian, nhận diện giọng nói hoặc dịch máy nhờ khả năng ghi nhớ dài hạn.
4. ***Mạng nơ-ron Gated Recurrent Unit (GRU):*** Một biến thể khác của RNN là GRU, được tối ưu hóa để giảm độ phức tạp so với LSTM bằng cách sử dụng ít cổng hơn, bao gồm cổng cập nhật và cổng đặt lại. GRU giữ được hiệu suất gần tương đương LSTM nhưng nhẹ hơn về mặt tính toán, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các ứng dụng yêu cầu hiệu quả trên thiết bị có tài nguyên hạn chế, chẳng hạn như phân tích văn bản hoặc xử lý chuỗi ngắn.
5. ***Mạng nơ-ron tự chú ý (Transformer):*** Transformer là một bước tiến quan trọng trong học sâu, nổi bật với cơ chế tự chú ý (self-attention) thay vì phụ thuộc vào các kết nối tuần tự như RNN. Transformer được thiết kế ban đầu cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như dịch máy hoặc tạo văn bản, nhưng gần đây đã được mở rộng sang các lĩnh vực khác nhờ khả năng xử lý song song và học các mối quan hệ phức tạp giữa các phần tử dữ liệu, cải thiện đáng kể tốc độ và hiệu suất.
6. ***Mạng nơ-ron sinh (Generative Adversarial Networks - GANs):*** GANs là một loại hệ thống học sâu bao gồm hai mạng: mạng tạo (generator) và mạng phân biệt (discriminator), cạnh tranh với nhau để tạo ra dữ liệu mới giống với dữ liệu thật. GAN thường được áp dụng để sinh ảnh, video hoặc âm thanh, dựa trên nguyên lý học không giám sát (unsupervised learning), và đã cho thấy tiềm năng lớn trong việc tạo dữ liệu tổng hợp cho các bài toán học máy khác.


## THUẬT TOÁN HAAR CASCADE (OPENCV)

### Thuật toán Haar Cascade là gì?

Thuật toán **Haar Cascade** (thuật toán phát hiện đối tượng dựa trên đặc trưng Haar và cascade classifier) được giới thiệu lần đầu năm 2001 bởi Paul Viola và Michael Jones trong bài báo “[Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features](https://wjcm.uowasit.edu.iq/index.php/wjcm/article/download/109/77#:~:text=The%20Haar%20Cascade%20Classifier%20algorithm,faces%20with%20high%20accuracy%20%5B9)”. Đây là một kỹ thuật học máy dùng để phát hiện các đối tượng (như khuôn mặt, mắt, biển số xe, v.v.) trong ảnh và video.


OpenCV cung cấp nhiều mô hình Haar Cascade đã huấn luyện sẵn (dưới dạng file XML) cho các đối tượng phổ biến như khuôn mặt, mắt, nụ cười, cơ thể…, lưu trong thư mục ‘haarcascades’ của thư viện [OpenCV](https://docs.opencv.org/4.x/d2/d99/tutorial_js_face_detection.html#:~:text=Here%20we%20will%20deal%20with,and%20eye%20detector%20with%20OpenCV). Người dùng chỉ cần nạp bộ phân loại (Classifer) tương ứng và gọi hàm ‘detectMultiScale’ để quét ảnh ở nhiều tỉ lệ và xác định vị trí các đối tượng.

### Đặc trưng Haar (Haar-like features):

 Những đặc trưng Haar là các mẫu hình chữ nhật đơn giản dùng để mô tả vùng trên ảnh, được thiết kế dựa trên cơ sở hàm Haar. Mỗi đặc trưng gồm một hay nhiều hình chữ nhật phân vùng (màu đen và trắng), tính bằng hiệu tổng cường độ các pixel bên trong vùng trắng và vùng đen.

Hình 2.3 Đặc trưng Haar

Ví dụ, một đặc trưng Haar có thể đo sự khác biệt độ sáng giữa vùng mắt (thường tối) và vùng gò má (thường sáng) của khuôn mặt. Thiết kế này cho phép mô tả các tính chất cơ bản của khuôn mặt (như vùng mắt tối hơn má, sống mũi sáng hơn vùng mắt) chỉ với phép cộng và trừ đơn giản. Để tăng tốc việc tính toán tổng điểm ảnh trong các hình chữ nhật nêu trên, thuật toán sử dụng **ảnh tích phân** (summed-area table) – một cấu trúc tiền xử lý giúp tính tổng điểm ảnh bất kỳ trong vùng hình chữ nhật chỉ với bốn phép toán cộng/trừ, không phụ thuộc vào kích thước vùng. Nhờ vậy, các đặc trưng Haar có thể được tính rất nhanh trên nhiều vị trí và kích thước khác nhau của cửa sổ trượt (sliding window).



Hình 2.4 Áp dụng đặc trưng Haar trong nhận diện khuôn mặt


### Huấn luyện AdaBoost

Thuật toán **AdaBoost** – một kỹ thuật tăng cường – trên bộ dữ liệu huấn luyện bao gồm nhiều ảnh có khuôn mặt và không có khuôn mặt. AdaBoost lặp đi lặp lại các bước cân nhắc trọng số ảnh, lựa chọn đặc trưng và ngưỡng phân tách tốt nhất để phân biệt mặt/nền, từ đó sinh ra một tập hợp các bộ phân loại “yếu” (weak classifier). Cuối cùng, các bộ phân loại yếu này được kết hợp thành bộ phân loại “mạnh” (strong classifier) theo tổ hợp tuyến tính có trọng số. Phương pháp này cho phép giảm từ hàng trăm nghìn đặc trưng xuống chỉ còn khoảng vài nghìn đặc trưng hiệu quả (thuật toán gốc còn chia thành hàng chục giai đoạn; trung bình chỉ khoảng 10 đặc trưng được đánh giá trên mỗi cửa sổ ảnh)

### Phân loại theo tầng (Cascade Classifier)

Để xử lý ảnh nhanh hơn, ta có thể sử dụng cơ chế cascade – một chuỗi các giai đoạn phân loại liên tiếp. Mỗi giai đoạn của cascade là một bộ phân loại Haar kết hợp từ một tập con các đặc trưng đã chọn. Khi quét một cửa sổ con trên ảnh, cascade sẽ kiểm tra tuần tự các giai đoạn: nếu cửa sổ này không qua giai đoạn đầu tiên (nghĩa là không giống mặt), nó ngay lập tức bị loại và không cần xem xét thêm; nếu qua thì tiếp tục kiểm tra giai đoạn kế tiếp.

Cách làm này giúp loại nhanh các cửa sổ không phải mặt chỉ với vài phép tính đơn giản (các giai đoạn đầu thường dùng ít đặc trưng), chỉ tập trung xử lý sâu hơn những vùng khả nghi. Nếu một cửa sổ vượt qua tất cả các giai đoạn trong cascade, nó được coi là chứa đối tượng cần tìm (ví dụ khuôn mặt). Cơ chế này vừa đảm bảo độ nhạy tốt, vừa tăng tốc đáng kể nhờ bỏ qua các khu vực nhiễu.



Hình 2.5 Nguyên lý hoạt động của Cascade Classifier

## MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP (****Convolutional Neural Network****)

### CNN (Convolutional Neural Network) là gì?

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN) là một loại mạng nơ-ron sâu được thiết kế chuyên biệt để xử lý dữ liệu có cấu trúc lưới, như hình ảnh hoặc chuỗi thời gian. CNN nổi bật nhờ khả năng tự động trích xuất đặc trưng không gian từ dữ liệu, rất hiệu quả trong các bài toán nhận diện và phân loại.

Ví dụ, với một ảnh kích thước 200x200 ở thang độ xám (1 kênh), lớp đầu vào có 40,000 nút, dẫn đến số lượng lớn trọng số (weights) và độ lệch (biases), làm phức tạp việc tính toán. Tuy nhiên, vì thông tin pixel thường phụ thuộc vào vùng lân cận, việc bỏ qua một số nút không ảnh hưởng nhiều đến độ chính xác. Cửa sổ tích chập được sử dụng để giảm số tham số, tập trung vào các đặc trưng cục bộ như đường viền hoặc vùng sáng tối.

Một ví dụ khác liên quan đến âm thanh là xử lý tín hiệu âm thanh dạng sóng (waveform) chuyển đổi thành ma trận 256x256 từ phổ Mel (Mel spectrogram) với 1 kênh, tương đương 65,536 nút đầu vào. Sử dụng mạng nơ-ron thông thường sẽ tạo ra số lượng tham số khổng lồ, gây khó khăn trong huấn luyện. Nhờ cửa sổ tích chập, mô hình có thể tập trung vào các đặc trưng như tần số hoặc nhịp điệu tại các khu vực nhỏ, giảm độ phức tạp mà vẫn giữ được thông tin quan trọng.

Cấu trúc của CNN bao gồm các tầng tích chập (convolutional layers) để trích xuất đặc trưng như cạnh hoặc mẫu, tầng gộp (pooling layers) để giảm kích thước dữ liệu, và tầng kết nối đầy đủ (fully connected layers) để đưa ra kết quả cuối cùng.

CNN hoạt động dựa trên các bộ lọc (filters) học được, quét qua dữ liệu đầu vào để phát hiện các đặc trưng cục bộ. Cơ chế này cho phép mô hình học các đặc trưng từ đơn giản như đường nét đến phức tạp như hình dạng hoặc nhịp điệu, mà không cần trích xuất thủ công.

Một đặc điểm quan trọng của CNN là tính chất chia sẻ trọng số (weight sharing), giúp giảm số lượng tham số cần học, tăng hiệu quả tính toán và hạn chế nguy cơ overfitting khi xử lý dữ liệu lớn như hình ảnh hoặc âm thanh.

#### Lớp tích chập (Convolution Layer):

Lớp tích chập (Convolution Layer) là thành phần cốt lõi của mạng nơ-ron tích chập (CNN), chịu trách nhiệm trích xuất đặc trưng từ dữ liệu đầu vào như hình ảnh hoặc tín hiệu âm thanh. Lớp này sử dụng các bộ lọc (filters) hoặc nhân tử (kernels) để quét qua dữ liệu, phát hiện các mẫu cục bộ.

Quá trình tích chập diễn ra khi bộ lọc, thường có kích thước nhỏ như 3x3 hoặc 5x5, trượt qua từng vùng của dữ liệu đầu vào, thực hiện phép nhân tích chập để tạo ra các bản đồ đặc trưng (feature maps). Kết quả phụ thuộc vào trọng số của bộ lọc, được học trong quá trình huấn luyện.

Một đặc điểm quan trọng là lớp tích chập sử dụng tính chất chia sẻ trọng số, nghĩa là cùng một bộ lọc được áp dụng cho tất cả các vị trí trong dữ liệu, giúp giảm số lượng tham số và tăng hiệu quả tính toán, đặc biệt với dữ liệu lớn.

Ngoài ra, lớp tích chập thường kết hợp với hàm kích hoạt như ReLU (Rectified Linear Unit) để giới thiệu tính phi tuyến, giúp mô hình học được các mối quan hệ phức tạp hơn từ dữ liệu, nâng cao khả năng nhận diện các đặc trưng như cạnh hoặc kết cấu.

#### Lớp gộp (Pooling Layer):

Lớp gộp (tiếng Anh: Pooling Layer) là một thành phần quan trọng trong kiến trúc của mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN). Lớp này thường được đặt sau lớp tích chập nhằm mục đích giảm số lượng đặc trưng, làm giảm chiều dữ liệu và giảm thiểu chi phí tính toán, đồng thời vẫn giữ lại được các đặc trưng quan trọng nhất của ảnh đầu vào.

Lớp gộp có vai trò:

* **Giảm chiều dữ liệu**: Bằng cách thu nhỏ kích thước của các bản đồ đặc trưng (feature map), lớp gộp giúp giảm số lượng tham số và phép tính trong mạng.
* **Tránh overfitting**: Việc rút gọn thông tin giúp mô hình tổng quát tốt hơn, ít bị lệ thuộc vào chi tiết nhỏ và nhiễu trong ảnh.
* **Tăng tính bất biến**: Lớp gộp giúp mạng trở nên bất biến (invariant) với các thay đổi nhỏ như dịch chuyển, xoay hoặc co giãn nhẹ trong ảnh đầu vào.

Hai loại lớp gộp phổ biến nhất trong thực tế là:


* **Max Pooling (Gộp giá trị lớn nhất):** Chọn giá trị lớn nhất trong từng vùng nhỏ (window) của bản đồ đặc trưng. Đây là phương pháp phổ biến nhất vì giúp giữ lại đặc trưng mạnh nhất trong mỗi vùng.

Ví dụ: Cho một cửa sổ 2x2 trượt trên ma trận:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |

Max pooling sẽ chọn giá trị lớn nhất là 4.

* **Average Pooling (Gộp trung bình):** Tính giá trị trung bình của tất cả các pixel trong mỗi vùng. Phương pháp này giữ lại mức thông tin tổng quát nhưng có thể làm mất đi các đặc trưng mạnh.

Ví dụ: Với cùng cửa sổ như trên, average pooling sẽ trả về (1+3+2+4)/4 = 2.5.

Hình 2.6 Một ví dụ khác về Average Pooling

Lớp gộp hoạt động bằng cách:

* Chọn một cửa sổ trượt (thường là 2×2 hoặc 3×3).
* Di chuyển cửa sổ đó qua bản đồ đặc trưng với bước trượt (stride) nhất định.
* Ứng dụng phép gộp lên từng vùng cửa sổ.

#### Hàm phi tuyến – ReLU:

ReLU (Rectified Linear Unit) là là một hàm phi tuyến đơn giản, có công thức toán học như sau: ƒ (x) = max (0, x). Trong đó, x là đầu vào của hàm. Điều này có nghĩa là ReLU sẽ giữ nguyên các giá trị dương và đưa tất cả giá trị âm về 0.

Việc chèn hàm phi tuyến ReLU vào sau lớp tích chập mang lại nhiều lợi ích cho mạng nơ-ron, cụ thể:


* **Tăng tính phi tuyến**: Mặc dù lớp tích chập là tuyến tính, nhưng bài toán học đặc trưng trong thực tế thường mang tính phi tuyến. ReLU giúp mạng mô hình hóa được các mối quan hệ phi tuyến phức tạp trong dữ liệu.
* **Giảm hiện tượng vanishing gradient**: So với các hàm phi tuyến truyền thống như sigmoid hay tanh, ReLU giúp lan truyền gradient hiệu quả hơn trong quá trình huấn luyện, từ đó giúp mạng học nhanh hơn và giảm nguy cơ gradient bị tiêu biến.
* **Tính đơn giản và hiệu quả**: ReLU rất đơn giản về mặt tính toán (chỉ cần so sánh với 0), do đó có thể thực thi nhanh trên các phần cứng như GPU.

Ví dụ, giả sử đầu ra của lớp tích chập là: [−3, −1, 0, 2, 5].

Khi áp dụng ReLU, ta thu được: [0, 0, 0, 2, 5].

Dễ thấy rằng các giá trị âm bị loại bỏ, chỉ giữ lại các giá trị có khả năng đại diện cho các đặc trưng có ý nghĩa trong ảnh.

Tuy nhiên, ReLU cũng có nhược điểm là hiện tượng "dead neuron", khi một số nơ-ron có thể bị vô hiệu hóa nếu giá trị đầu vào luôn âm, nhưng vấn đề này thường được khắc phục bằng các biến thể như Leaky ReLU hoặc Parametric ReLU.



Hình 2.7 Hàm ReLU

#### Lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer):

Lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer) là thành phần cuối cùng trong kiến trúc của mạng nơ-ron tích chập (CNN), được sử dụng để tổng hợp các đặc trưng đã trích xuất từ các tầng trước nhằm đưa ra kết quả cuối cùng.

Trong lớp này, tất cả các nơ-ron từ tầng trước (thường là sau lớp gộp hoặc lớp tích chập cuối) được kết nối với mọi nơ-ron trong tầng hiện tại, tạo ra một vector đặc trưng tổng quát. Vector này sau đó được sử dụng để phân loại hoặc dự đoán, chẳng hạn như xác định danh tính của một đối tượng.

Lớp kết nối đầy đủ thường đi kèm với hàm kích hoạt như softmax để tạo ra xác suất cho các lớp đầu ra, giúp mô hình phân loại hiệu quả hơn. Tuy nhiên, lớp này thường chứa nhiều tham số, dẫn đến nguy cơ overfitting nếu không được kiểm soát tốt.

Để giảm số lượng tham số và tăng hiệu quả, các kiến trúc hiện đại đôi khi thay thế lớp kết nối đầy đủ bằng các tầng tích chập toàn cục (global average pooling), nhưng lớp kết nối đầy đủ vẫn đóng vai trò quan trọng trong nhiều mô hình CNN truyền thống.

#### Softmax:

Hàm Softmax là một hàm kích hoạt quan trọng trong mạng nơ-ron tích chập (CNN), thường được áp dụng ở lớp kết nối đầy đủ để chuyển đổi đầu ra thành các xác suất cho các lớp phân loại. Hàm này hoạt động bằng cách áp dụng hàm mũ (exponential) cho từng giá trị đầu vào, sau đó chuẩn hóa tổng các giá trị này về 1, đảm bảo tổng xác suất của tất cả các lớp bằng 100%.

Công thức cơ bản là

Trong đó:

* zi là đầu vào của lớp Softmax tại vị trí i.
* K là tổng số lớp (class).

Một lợi ích lớn của Softmax là cung cấp cách diễn giải trực quan, cho phép so sánh mức độ tự tin của mô hình đối với từng lớp, rất hữu ích trong các ứng dụng như nhận diện hoặc phân loại.

Tuy nhiên, hàm này có thể gặp vấn đề khi dữ liệu đầu vào có sự chênh lệch lớn, dẫn đến gradient quá lớn hoặc quá nhỏ, gây khó khăn trong huấn luyện. Để khắc phục, người ta thường chuẩn hóa dữ liệu trước khi áp dụng Softmax, đảm bảo mô hình hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.

#### Adam:

Thuật toán Adam (Adaptive Moment Estimation) là một phương pháp tối ưu hóa hiệu quả, thường được sử dụng trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron tích chập (CNN) để cập nhật trọng số. Thuật toán này kết hợp lợi ích của Momentum và RMSProp, sử dụng cả gradient trung bình (momentum) và bình phương trung bình của gradient để điều chỉnh tốc độ học (learning rate) một cách thích ứng.

Adam hoạt động bằng cách duy trì hai giá trị trung bình: trung bình động của gradient (moment estimate) và trung bình động của bình phương gradient (RMS estimate). Điều này giúp mô hình hội tụ nhanh hơn và ổn định hơn so với các phương pháp như Gradient Descent thông thường, đặc biệt với các mạng phức tạp.

Một ưu điểm nổi bật của Adam là khả năng xử lý các bài toán có dữ liệu không đồng nhất hoặc nhiễu, nhưng nó có thể gặp vấn đề về hội tụ không ổn định nếu các siêu tham số (như beta1, beta2) không được điều chỉnh tốt, đòi hỏi sự cẩn trọng trong cài đặt.

Ngoài Adam, còn có một số phương pháp tối ưu hóa khác như:

* Gradient Descent (GD) là phương pháp cơ bản, cập nhật trọng số dựa trên gradient của hàm mất mát theo toàn bộ tập dữ liệu, nhưng thường chậm và không hiệu quả với dữ liệu lớn.
* Stochastic Gradient Descent (SGD) cải tiến từ GD bằng cách cập nhật trọng số dựa trên từng mẫu dữ liệu (hoặc một lô nhỏ), giúp tăng tốc độ huấn luyện. Ví dụ, khi huấn luyện CNN với tập dữ liệu 10,000 ảnh khuôn mặt, SGD có thể giảm thời gian huấn luyện từ 10 giờ (với GD) xuống còn 2 giờ, nhưng dễ bị dao động do tính ngẫu nhiên.
* Momentum là một biến thể của SGD, bổ sung quán tính để tăng tốc độ hội tụ, giúp vượt qua các điểm tối ưu cục bộ. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong các bài toán có hàm mất mát phức tạp, nhưng cần điều chỉnh tham số quán tính cẩn thận.
* RMSProp (Root Mean Square Propagation) điều chỉnh tốc độ học dựa trên trung bình động của bình phương gradient, giúp ổn định hơn SGD trong các bài toán có gradient dao động mạnh, chẳng hạn như khi huấn luyện CNN trên dữ liệu không đồng nhất như ảnh khuôn mặt với ánh sáng khác nhau.
* Adamax: Một biến thể của Adam, có hiệu suất tốt hơn trên các mạng có độ dốc lớn.

Mỗi phương pháp tối ưu hóa có ưu điểm và hạn chế riêng, và hiệu suất của chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc của mạng và yêu cầu của bài toán.

#### Hàm mất mát Categorical\_crossentropy:

Hàm mất mát Categorical\_crossentropy là một hàm mất mát phổ biến trong mạng nơ-ron tích chập (CNN), được sử dụng trong các bài toán phân loại đa lớp, đặc biệt khi đầu ra sử dụng hàm Softmax. Hàm này đo lường mức độ khác biệt giữa phân phối xác suất dự đoán của mô hình và phân phối thực tế (ground truth).

Công thức của CCE như sau:

Trong đó:

* yi là giá trị thực tế (0 hoặc 1) của lớp i
* là xác suất dự đoán cho lớp i.
* M là số lớp (class).

Một lợi ích của Categorical\_crossentropy là khả năng làm việc tốt với các bài toán phân loại đa lớp, đặc biệt khi kết hợp với Softmax, nhưng nó có thể nhạy cảm với dữ liệu không cân bằng, đòi hỏi các kỹ thuật như trọng số lớp để xử lý hiệu quả.

Ngoài Categorical\_crossentropy, còn có nhiều hàm mất mát khác được sử dụng trong mạng nơ-ron tích chập (CNN) tùy thuộc vào bài toán. Dưới đây là một số hàm mất mát phổ biến:

* Binary Crossentropy được áp dụng cho bài toán phân loại nhị phân, đo lường sự khác biệt giữa xác suất dự đoán và nhãn thực (0 hoặc 1), ví dụ khi nhận diện khuôn mặt chỉ có hai trạng thái (có hoặc không phải sinh viên). Công thức cơ bản là:


* Mean Squared Error (MSE) là hàm mất mát phổ biến trong các bài toán hồi quy, tính toán bình phương chênh lệch giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, phù hợp khi đầu ra là giá trị liên tục.
* Triplet Loss là hàm mất mát đặc biệt trong nhận diện khuôn mặt, tối ưu hóa khoảng cách giữa ba mẫu: anchor, positive (cùng lớp), và negative (khác lớp).
* Kullback-Leibler Divergence (KL Divergence) thường được dùng để so sánh hai phân phối xác suất, hữu ích trong các bài toán học không giám sát hoặc khi tinh chỉnh mô hình, nhưng ít phổ biến hơn trong nhận diện khuôn mặt. Các hàm này cung cấp sự linh hoạt khi thiết kế mô hình tùy theo yêu cầu cụ thể.

### Cấu trúc mạng Convolutional Neural Network:

Cấu trúc mạng Convolutional Neural Network (CNN) được thiết kế theo các tầng tuần tự nhằm trích xuất và phân loại đặc trưng từ dữ liệu không gian như hình ảnh. Mạng thường bắt đầu bằng các lớp tích chập (convolutional layers) để phát hiện các đặc trưng cục bộ.

Các lớp gộp (pooling layers) được thêm vào để giảm kích thước dữ liệu, giữ lại thông tin quan trọng và tăng khả năng bất biến. Ví dụ, trong một mạng CNN xử lý ảnh 224x224 pixel, lớp gộp 2x2 có thể giảm kích thước xuống còn 112x112, giúp giảm gánh nặng tính toán mà vẫn duy trì đặc trưng chính.

Sau các lớp tích chập và gộp, mạng thường bao gồm một hoặc nhiều lớp kết nối đầy đủ (fully connected layers) để tổng hợp thông tin và đưa ra dự đoán, thường kết hợp với hàm Softmax để phân loại. Số lượng và thứ tự các tầng có thể thay đổi tùy theo kiến trúc, như LeNet-5 hoặc ResNet.



Hình 2.8 Cấu trúc mạng CNN

Quá trình huấn luyện sử dụng các phương pháp tối ưu hóa như Adam và hàm mất mát như Categorical\_crossentropy để điều chỉnh trọng số, đảm bảo mô hình học được các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu, chẳng hạn như đặc điểm khuôn mặt trong nhận diện.


### Ứng dụng của Convolutional Neural Network:

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng trích xuất đặc trưng không gian từ dữ liệu như hình ảnh và video. Một ứng dụng nổi bật là nhận diện khuôn mặt, như trong các hệ thống điểm danh sinh viên, nơi CNN giúp trích xuất đặc trưng và so sánh để xác định danh tính.

CNN cũng được sử dụng trong phân loại hình ảnh, ví dụ trong y tế, để phát hiện các bệnh lý qua ảnh X-quang hoặc MRI. Một mô hình CNN có thể phân loại ảnh X-quang lồng ngực để xác định bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi với độ chính xác cao, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán.

Trong lĩnh vực xe tự hành, CNN đóng vai trò quan trọng trong nhận diện đối tượng trên đường, như phát hiện người đi bộ hoặc biển báo giao thông, giúp xe đưa ra quyết định an toàn. Ngoài ra, CNN còn được áp dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), như phân loại văn bản hoặc nhận diện chữ viết tay, nhờ khả năng xử lý dữ liệu không gian hiệu quả.


### Các nhiệm vụ chính trong ứng dụng của Convolutional Neural Network

 **Classification (Phân loại)**: Là nhiệm vụ phổ biến nhất, nhằm phân loại nội dung hình ảnh thành các danh mục (nhãn) như con xe tải, tàu thuyền hoặc các đối tượng khác, với kết quả là xác suất thuộc về từng lớp.

Hình 2.9 Classification

 **Localization (Định vị):** Tập trung vào xác định vị trí của đối tượng trong hình ảnh bằng cách tạo hộp giới hạn (bounding box), kết hợp với nhãn lớp. Ví dụ, trong hệ thống giám sát, định vị có thể xác định vị trí khuôn mặt sinh viên trên màn hình để hỗ trợ điểm danh.

Hình 2.10 Localization

 **Detection (Phát hiện):** Mở rộng định vị bằng cách xác định tất cả các đối tượng trong ảnh với nhiều hộp giới hạn và nhãn lớp. Trong xe tự hành, CNN sử dụng phát hiện để nhận diện biển báo, xe cộ, và người đi bộ, đảm bảo an toàn khi lái xe, ví dụ phát hiện 5 đối tượng khác nhau trong một khung hình.

Hình 2.11 Detection

 **Segmentation (Phân đoạn):** xác định cả nhãn lớp và đường viền chi tiết của mỗi đối tượng trong hình ảnh. Trong y tế, phân đoạn giúp đánh dấu khu vực khối u trong ảnh phổi, hỗ trợ phân tích sâu để chẩn đoán bệnh lý một cách chính xác.


Hình 2.12 Segmentation

### Một sô mô hình CNN:

#### FaceNet

FaceNet là một mô hình CNN tiên tiến được phát triển bởi Google, được thiết kế đặc biệt cho các bài toán nhận diện và xác minh khuôn mặt với độ chính xác cao. Mô hình này sử dụng kiến trúc mạng sâu để ánh xạ hình ảnh khuôn mặt vào không gian embedding 128 chiều, tạo ra một biểu diễn số duy nhất cho mỗi khuôn mặt.

Điểm nổi bật của FaceNet là việc sử dụng hàm mất mát Triplet Loss, một kỹ thuật tối ưu hóa độc đáo nhằm giảm khoảng cách giữa các ảnh của cùng một người (anchor và positive) và tăng khoảng cách với ảnh của người khác (negative), từ đó đảm bảo tính phân biệt cao trong không gian vector. FaceNet không chỉ hiệu quả trong việc nhận diện khuôn mặt mà còn rất linh hoạt khi áp dụng vào các hệ thống xác thực danh tính hoặc giám sát an ninh, nhờ khả năng thích ứng với các điều kiện ánh sáng và góc quay khác nhau.

 Tuy nhiên, hạn chế của FaceNet nằm ở yêu cầu dữ liệu huấn luyện lớn và cần được chuẩn hóa tốt để đạt hiệu suất tối ưu, đồng thời việc huấn luyện với Triplet Loss đòi hỏi kỹ thuật chọn mẫu phức tạp, làm tăng độ khó trong triển khai thực tế.

Hình 2.13 Nguyên lí hoạt động của FaceNet

#### DeepFace


 DeepFace là mô hình CNN được phát triển bởi Facebook, ra đời với mục tiêu mô phỏng cách con người nhận diện khuôn mặt, đạt độ chính xác ấn tượng gần 97% trên tập dữ liệu LFW (Labeled Faces in the Wild). Mô hình này sử dụng kiến trúc sâu với 9 tầng tích chập, kết hợp các kỹ thuật xử lý tiên tiến để trích xuất đặc trưng chi tiết từ hình ảnh khuôn mặt, bao gồm cả các đặc trưng từ các góc độ và điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hình 2.14 DeepFace

DeepFace áp dụng kỹ thuật căn chỉnh khuôn mặt (face alignment) trước khi đưa vào mạng, giúp giảm ảnh hưởng của các yếu tố như xoay hoặc biến dạng, từ đó cải thiện hiệu suất nhận diện. Mô hình này phù hợp với các ứng dụng thực tế như quản lý danh tính trong mạng xã hội, giám sát an ninh, hoặc hệ thống điểm danh tự động nhờ khả năng xử lý dữ liệu phức tạp.

Tuy nhiên, DeepFace yêu cầu tài nguyên tính toán lớn để huấn luyện và triển khai, đặc biệt khi xử lý các tập dữ liệu lớn với nhiều biến thể. Ngoài ra, hiệu suất của mô hình có thể giảm khi gặp các ảnh có chất lượng thấp hoặc điều kiện ánh sáng không lý tưởng, đòi hỏi phải cải thiện dữ liệu đầu vào trước khi xử lý.

#### OpenFace

 OpenFace là một mô hình CNN mã nguồn mở, được xây dựng dựa trên các ý tưởng từ DeepFace và FaceNet, nhằm cung cấp một giải pháp nhận diện khuôn mặt hiệu quả trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Mô hình này tạo ra vector embedding 128 chiều để biểu diễn khuôn mặt và sử dụng các kỹ thuật như dLib để phát hiện khuôn mặt trước khi tiến hành phân tích, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý và tối ưu hóa hiệu suất trên các thiết bị thông thường như điện thoại hoặc máy tính bảng.


Hình 2.15 Nguyên lí hoạt động của OpenFace

OpenFace được thiết kế với mục tiêu dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng thực tế, chẳng hạn như các hệ thống điểm danh tự động, giám sát an ninh, hoặc nhận diện danh tính trong các ứng dụng thương mại. Một ưu điểm lớn của OpenFace là tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh, cho phép các nhà phát triển điều chỉnh mô hình theo nhu cầu cụ thể mà không cần đầu tư phần cứng cao cấp.

Tuy nhiên, do là mô hình mã nguồn mở, OpenFace có thể không đạt độ chính xác cao như FaceNet hoặc DeepFace trong các điều kiện phức tạp, đặc biệt khi xử lý dữ liệu với nhiều nhiễu hoặc biến dạng, và cần được cải tiến thêm để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong các hệ thống quy mô lớn.

#### ResNet (Residual Networks)


ResNet (Residual Networks) là một dòng mô hình CNN mang tính cách mạng, được phát triển để giải quyết các vấn đề trong huấn luyện mạng sâu, đặc biệt là hiện tượng gradient vanishing khi số tầng tăng lên đáng kể. Điểm nổi bật của ResNet là việc sử dụng các kết nối tắt (skip connections), cho phép gradient truyền trực tiếp qua các tầng mà không bị suy giảm, từ đó giúp mạng học sâu hiệu quả hơn.

 Các phiên bản phổ biến của ResNet, như ResNet-50, ResNet-101, và ResNet-152, được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao trên các tập dữ liệu lớn như ImageNet, đồng thời được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán nhận diện khuôn mặt, phân loại hình ảnh, và phát hiện đối tượng. ResNet không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn tăng tính ổn định trong quá trình huấn luyện, cho phép xử lý các tập dữ liệu phức tạp với nhiều biến thể khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh khuôn mặt với các góc độ và điều kiện ánh sáng đa dạng.

Hình 2.16 Mô hình ResNet

Tuy nhiên, nhược điểm của ResNet nằm ở yêu cầu tài nguyên tính toán lớn, đặc biệt với các phiên bản có nhiều tầng, làm hạn chế khả năng triển khai trên các thiết bị có phần cứng yếu. Ngoài ra, việc thiết kế và tối ưu hóa các kết nối tắt đòi hỏi sự điều chỉnh cẩn thận để đạt hiệu quả tốt nhất trong từng bài toán cụ thể.

#### LeNet-5

LeNet-5 là một trong những mô hình CNN đầu tiên, được Yann LeCun phát triển vào những năm 1990, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc ứng dụng mạng nơ-ron tích chập vào các bài toán thị giác máy tính. Mô hình này được thiết kế chủ yếu để nhận diện chữ số viết tay trong tập dữ liệu MNIST, với cấu trúc đơn giản gồm 5 tầng: 2 tầng tích chập, 2 tầng gộp, và 1 tầng kết nối đầy đủ. LeNet-5 sử dụng các bộ lọc tích chập nhỏ để trích xuất đặc trưng cục bộ từ hình ảnh, sau đó giảm kích thước không gian qua các tầng gộp, cuối cùng sử dụng tầng kết nối đầy đủ để phân loại.


Hình 2.17 Kiến trúc của LeNet-5

Mô hình này có số lượng tham số rất thấp so với các mô hình hiện đại, giúp nó dễ dàng huấn luyện và triển khai trên các thiết bị phần cứng hạn chế vào thời điểm đó. LeNet-5 phù hợp với các bài toán đơn giản như nhận diện chữ số hoặc ký tự, nhưng hạn chế của nó nằm ở độ sâu và khả năng học các đặc trưng phức tạp, khiến nó không hiệu quả khi áp dụng vào các bài toán hiện đại như nhận diện khuôn mặt hoặc phân loại hình ảnh phức tạp. Dù vậy, LeNet-5 vẫn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các mô hình CNN sau này, cung cấp ý tưởng cơ bản về cách tổ chức các tầng tích chập và gộp trong một mạng nơ-ron.

## FACENET:

### Nguồn gốc FaceNet:


FaceNet là một mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) tiên tiến, được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Google, dẫn đầu bởi Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko, và James Philbin. Mô hình này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015 trong bài báo "[FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering](https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2015/app/1A_089.pdf)", công bố tại Hội nghị về Thị giác Máy tính và Nhận dạng Hình ảnh (CVPR).

 FaceNet ra đời với mục tiêu giải quyết các thách thức trong nhận diện khuôn mặt, đặc biệt là việc tạo ra một biểu diễn số duy nhất (embedding) cho mỗi khuôn mặt, giúp so sánh và nhận diện hiệu quả hơn. Mô hình này nhanh chóng trở thành một bước ngoặt trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt nhờ hiệu suất vượt trội, đạt độ chính xác cao trên các tập dữ liệu chuẩn như LFW (Labeled Faces in the Wild) với tỷ lệ chính xác lên tới 99,63%. FaceNet đã đặt nền móng cho nhiều ứng dụng thực tế, từ hệ thống xác thực danh tính, giám sát an ninh, đến các hệ thống điểm danh tự động, bao gồm cả các ứng dụng liên quan đến điểm danh sinh viên như trong đề tài này.

Hình 2.18 Nhận diện khuôn mặt bằng FaceNet

### Các khái niệm cơ bản:

#### Vector Embedding:

 Vector Embedding là một vector có số chiều cố định, thường nhỏ hơn so với các vector đặc trưng thông thường, được học trong quá trình huấn luyện để biểu diễn tập hợp các đặc trưng quan trọng phục vụ cho việc phân loại các đối tượng trong không gian đã được biến đổi. Vector này đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm các điểm gần nhất (Nearest Neighbor) trong một cụm dữ liệu, dựa trên khoảng cách hoặc mối quan hệ giữa các vector embedding. Điều này cho phép so sánh hiệu quả giữa các đối tượng, đặc biệt hữu ích trong các bài toán nhận diện khuôn mặt, khi cần xác định sự tương đồng giữa các khuôn mặt dựa trên biểu diễn số học.

Hình 2.19 Vector Embedding

#### Inception V1:

Inception V1, còn được biết đến với tên gọi GoogleNet, là một kiến trúc mạng CNN được Google giới thiệu vào năm 2014, nổi bật với các khối Inception đặc trưng. Các khối này cho phép mạng học theo cơ chế song song, nghĩa là một đầu vào có thể được xử lý đồng thời qua nhiều tầng tích chập khác nhau với các kích thước bộ lọc đa dạng, sau đó các kết quả được ghép nối (concatenate) thành một đầu ra duy nhất.


Phương pháp học song song này giúp mạng trích xuất được nhiều đặc trưng hơn, từ các chi tiết cục bộ đến các đặc trưng tổng quát, so với các mạng CNN truyền thống chỉ sử dụng một luồng xử lý duy nhất. Ngoài ra, Inception V1 còn áp dụng các tầng tích chập 1x1 để giảm số chiều của dữ liệu, từ đó giảm đáng kể khối lượng tính toán và tăng tốc độ huấn luyện, đồng thời giảm nguy cơ quá khớp (overfitting) khi xử lý các tập dữ liệu lớn.

#### Hàm mất mát Triplet Loss:

Trong các bài toán nhận dạng khuôn mặt, đặc biệt là khi sử dụng phương pháp học biểu diễn (representation learning), mục tiêu là ánh xạ mỗi ảnh khuôn mặt thành một vector trong không gian đặc trưng sao cho những ảnh cùng một người thì gần nhau, và những ảnh khác người thì cách xa nhau. Một trong những hàm mất mát phổ biến được sử dụng để đạt được mục tiêu này là Triplet Loss.

Hàm mất mát Triplet Loss được giới thiệu trong mô hình FaceNet (Google, 2015), hoạt động dựa trên ba đầu vào:

* Anchor (A): Ảnh gốc cần xác định danh tính.
* Positive (P): Ảnh khác của cùng một người với Anchor.
* Negative (N): Ảnh của người khác với Anchor.



Hình 2.20 Cách hoạt động của hàm Triplet Loss

Mục tiêu của Triplet Loss là đảm bảo rằng khoảng cách giữa Anchor và Positive nhỏ hơn khoảng cách giữa Anchor và Negative ít nhất một khoảng cách biên α (margin). Điều này được thể hiện bằng bất đẳng thức sau:

Trong đó:

* f(x) là hàm ánh xạ từ ảnh đầu vào sang vector đặc trưng (do mạng học được)
* là chuẩn Euclid (L2 norm).

Hàm mất mát Triplet Loss được định nghĩa như sau:

Nếu khoảng cách giữa Anchor và Positive đã đủ nhỏ, và giữa Anchor và Negative đã đủ lớn, thì hàm mất mát sẽ bằng 0. Ngược lại, nếu điều kiện không được thỏa, mô hình sẽ bị phạt bằng một giá trị dương.

Triplet Loss giúp mạng học được một không gian đặc trưng mà trong đó:

* Các vector đại diện cho cùng một người sẽ gần nhau.
* Các vector của những người khác nhau sẽ tách biệt nhau rõ rệt.

Điều này rất phù hợp với các bài toán xác thực khuôn mặt (face verification) hoặc nhận dạng khuôn mặt (face identification) mà không cần huấn luyện mô hình phân loại theo từng nhãn cố định.

## GOOGLE ML KIT FACE DETECTION:

Google ML Kit là một bộ công cụ học máy do Google phát triển, cung cấp các API tiện lợi để tích hợp các tính năng học máy vào ứng dụng di động, đặc biệt trên nền tảng Android. Trong đó, API phát hiện khuôn mặt (Face Detection API) là một công cụ mạnh mẽ, cho phép ứng dụng nhận diện khuôn mặt trong ảnh hoặc video theo thời gian thực mà không phụ thuộc vào kết nối mạng. Điểm nổi bật của API này là khả năng xử lý trực tiếp trên thiết bị, mang lại tốc độ cao, bảo mật dữ liệu và sự thuận tiện khi triển khai mà không cần huấn luyện lại mô hình.

Các tính năng chính của API phát hiện khuôn mặt trong Google ML Kit bao gồm:

* Phát hiện vị trí khuôn mặt trong khung hình và trả về tọa độ hộp giới hạn (bounding box).
* Xác định các điểm mốc quan trọng như mắt, mũi, miệng trên khuôn mặt.
* Nhận diện biểu cảm đơn giản, chẳng hạn như cười hoặc nhắm mắt.
* Theo dõi chuyển động khuôn mặt liên tục qua các khung hình, phù hợp với xử lý video trực tiếp.

Những khả năng này cho phép ứng dụng phát hiện khuôn mặt một cách nhanh chóng và chính xác, kể cả trong môi trường ánh sáng không đồng đều hay khi có nhiều người xuất hiện cùng lúc. Tuy nhiên, API này chỉ tập trung vào việc phát hiện mà không có chức năng nhận diện danh tính, đòi hỏi sự kết hợp với các mô hình khác để đáp ứng nhu cầu cao hơn.

 API của Google ML Kit Face Detection mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, nó được tối ưu hóa cho thiết bị di động với mô hình nhẹ, đảm bảo tốc độ xử lý nhanh. Thứ hai, dữ liệu được xử lý cục bộ trên thiết bị, không cần gửi lên máy chủ, giúp tăng cường bảo mật thông tin. Cuối cùng, việc tích hợp vào ứng dụng Android rất đơn giản nhờ hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Kotlin và Java, kèm theo tài liệu hướng dẫn chi tiết từ Google. Mặc dù vậy, hạn chế lớn nhất là nó không thể xác định danh tính của người trong ảnh, yêu cầu bổ sung các công cụ như FaceNet để hoàn thiện quy trình nhận diện.

Hình 2.21 nhận diện và xác định các đặc điểm trên khuôn mặt bằng ML Kit

Trong bối cảnh ứng dụng thực tế, chẳng hạn như hệ thống điểm danh sinh viên, Google ML Kit đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn tiền xử lý. Nó trích xuất thông tin khuôn mặt từ camera hoặc hình ảnh, sau đó cung cấp dữ liệu đầu vào cho các mô hình nhận diện như FaceNet để tạo vector đặc trưng và xác định danh tính. Nhờ sự dễ dàng tích hợp và hiệu suất ổn định, API này trở thành một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng di động cần phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực.

## CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Trong quá trình phát triển, các công cụ được lựa chọn đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa ý tưởng và đảm bảo hiệu quả của hệ thống. Những công cụ này bao gồm các ngôn ngữ lập trình, thư viện hỗ trợ, và môi trường phát triển, được chọn dựa trên tính linh hoạt, khả năng xử lý dữ liệu phức tạp, và sự phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của bài toán.

### Python:

 Python được chọn làm ngôn ngữ lập trình có những đặc tính vượt trội, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của ứng dụng. Với cú pháp đơn giản và dễ hiểu, Python không chỉ giúp người lập trình nhanh chóng triển khai ý tưởng mà còn hỗ trợ mạnh mẽ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, học sâu và xử lý dữ liệu. Sự linh hoạt và hệ sinh thái thư viện phong phú của Python đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng một hệ thống điểm danh sinh viên hiệu quả, từ khâu xử lý ảnh đến huấn luyện mô hình.

Hình 2.22 Python

Những lý do chính khiến Python trở thành lựa chọn hàng đầu:

* Dễ học và ứng dụng linh hoạt: Cú pháp rõ ràng của Python cho phép người dùng, kể cả những người mới bắt đầu, dễ dàng viết và kiểm tra mã. Điều này đặc biệt hữu ích khi cần thử nghiệm nhanh các thuật toán nhận diện khuôn mặt trong thời gian thực.
* Hỗ trợ học sâu hiệu quả: Các thư viện như TensorFlow, Keras và PyTorch cung cấp nền tảng vững chắc để thiết kế và huấn luyện các mô hình như FaceNet. Chúng giúp tối ưu hóa hiệu suất nhận diện, đồng thời giảm độ phức tạp trong quá trình phát triển.
* Xử lý dữ liệu mạnh mẽ: NumPy và Pandas là hai thư viện quan trọng hỗ trợ tổ chức và xử lý dữ liệu hình ảnh – bước chuẩn bị không thể thiếu trước khi đưa vào mô hình học sâu.
* Tích hợp với OpenCV: Python kết hợp tốt với OpenCV, một công cụ chuyên dụng cho xử lý hình ảnh và video. Nhờ đó, các tác vụ như phát hiện khuôn mặt hay phân tích dữ liệu video được thực hiện mượt mà, đáp ứng yêu cầu điểm danh chính xác.


Ngoài ra, Python còn mang lại lợi thế nhờ khả năng tương thích với các công cụ phát triển hiện đại. Chẳng hạn, Jupyter Notebook cho phép lập trình viên viết mã, kiểm tra kết quả và trực quan hóa dữ liệu ngay lập tức. Điều này rất tiện lợi khi cần thử nghiệm mô hình với nhiều tập dữ liệu khác nhau hoặc tinh chỉnh tham số trong môi trường thực tế. Hơn nữa, Python hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ đám mây như Google Colab, tận dụng sức mạnh tính toán từ xa để xử lý các tác vụ nặng mà không cần đầu tư phần cứng cục bộ đắt đỏ.

Tuy nhiên, Python cũng có hạn chế về tốc độ thực thi, thường chậm hơn so với các ngôn ngữ như C++ trong những trường hợp đòi hỏi hiệu suất cao. Dù vậy, nhược điểm này có thể được khắc phục bằng cách tối ưu hóa mã nguồn hoặc sử dụng các thư viện được biên dịch sẵn. Sự phổ biến của Python trong cộng đồng lập trình viên, cùng với tài liệu phong phú và cập nhật liên tục, giúp việc xử lý vấn đề kỹ thuật trở nên nhanh chóng. Python không chỉ là công cụ lập trình mà còn đóng vai trò cầu nối giữa các công nghệ, từ xử lý ảnh đến triển khai học sâu, góp phần xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt hiệu quả và đáng tin cậy.

### OpenCV trong Python:

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở được thiết kế để hỗ trợ các tác vụ trong lĩnh vực thị giác máy tính, tập trung vào xử lý hình ảnh và video. Đây là một công cụ mạnh mẽ cung cấp hàng loạt thuật toán và hàm tối ưu hóa, giúp lập trình viên thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như phát hiện đối tượng, nhận diện đặc trưng và phân tích dữ liệu hình ảnh. Khi tích hợp với Python, OpenCV tận dụng được sự đơn giản và linh hoạt của ngôn ngữ này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ứng dụng thị giác máy tính hiệu quả, dễ đọc và dễ bảo trì.

#### Sơ lược về OpenCV:

 OpenCV được khởi xướng bởi Intel vào năm 1999, với mục tiêu ban đầu là cung cấp một nền tảng chung cho các nhà nghiên cứu và lập trình viên trong lĩnh vực thị giác máy tính. Trải qua nhiều năm phát triển, thư viện này đã mở rộng đáng kể và hiện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, trong đó Python nổi bật nhờ tính dễ sử dụng và cộng đồng phát triển lớn mạnh. OpenCV chứa đựng hàng trăm hàm và thuật toán được tối ưu hóa, cho phép thực hiện các thao tác như chuyển đổi màu sắc, làm mịn ảnh, phát hiện cạnh và nhận diện đối tượng. Nhờ những đặc điểm này, OpenCV trở thành một công cụ quan trọng trong việc xử lý và phân tích hình ảnh.

Hình 2.23 OpenCV

Các tính năng chính của OpenCV bao gồm:

* Phát hiện khuôn mặt: OpenCV cung cấp các phương pháp như Haar Cascade và DNN (Deep Neural Networks). Haar Cascade là một kỹ thuật truyền thống dựa trên việc phân tích các đặc trưng Haar để phát hiện vùng khuôn mặt, trong khi DNN tận dụng các mô hình học sâu để đạt độ chính xác cao hơn trong các điều kiện phức tạp.
* Xử lý ảnh thời gian thực: Thư viện hỗ trợ xử lý video liên tục thông qua các hàm như cv2.VideoCapture để truy cập dữ liệu từ camera và cv2.imshow để hiển thị kết quả ngay lập tức, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh.
* Tiền xử lý ảnh: OpenCV tích hợp các kỹ thuật như điều chỉnh độ sáng/tương phản, làm mịn ảnh bằng bộ lọc Gaussian Blur, hoặc chuyển đổi sang không gian màu Grayscale, nhằm nâng cao chất lượng ảnh trước khi áp dụng các bước phân tích tiếp theo.
* Trích xuất đặc trưng: Các thuật toán như HOG (Histogram of Oriented Gradients) và SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) được hỗ trợ để trích xuất các đặc điểm quan trọng từ hình ảnh, phục vụ cho việc nhận diện và phân loại đối tượng.


OpenCV nổi bật nhờ khả năng tích hợp mượt mà với Python và các thư viện học sâu như TensorFlow hoặc PyTorch, tạo ra một quy trình liền mạch từ xử lý ảnh cơ bản đến phân tích nâng cao. Các hàm của OpenCV được viết bằng C++ và biên dịch sẵn, đảm bảo hiệu suất cao trên nhiều nền tảng phần cứng.

Tuy nhiên, một số phương pháp truyền thống như Haar Cascade có thể kém hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi đối tượng bị che khuất. Để khắc phục, các kỹ thuật hiện đại hơn như MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks) thường được kết hợp để cải thiện độ chính xác. Dù vậy, với tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh, OpenCV vẫn là một công cụ nền tảng không thể thiếu trong lĩnh vực thị giác máy tính.

#### Ứng dụng của OpenCV trong Python:

OpenCV trong Python được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng xử lý hình ảnh và video mạnh mẽ, dễ dàng tích hợp và triển khai. Sự kết hợp giữa OpenCV và Python tạo ra một công cụ linh hoạt, giúp các nhà phát triển thực hiện các tác vụ thị giác máy tính phức tạp một cách hiệu quả. Sau đây là các ứng dụng chính của OpenCV trong Python:

* Xử lý ảnh cơ bản: OpenCV cung cấp các hàm để thực hiện các thao tác như thay đổi kích thước, cắt, xoay và lọc ảnh. Những kỹ thuật này thường được dùng để tiền xử lý dữ liệu hình ảnh trước khi đưa vào các mô hình học máy hoặc học sâu.
* Phát hiện đối tượng: OpenCV hỗ trợ phát hiện đối tượng thông qua các kỹ thuật như Haar Cascade và mô hình học sâu, cho phép nhận diện các đối tượng như khuôn mặt, người đi bộ, phương tiện giao thông trong ảnh và video. Ứng dụng này rất hữu ích trong các hệ thống giám sát và an ninh.
* Trích xuất đặc trưng: Các thuật toán như SIFT, SURF và ORB trong OpenCV giúp trích xuất đặc trưng từ ảnh, phục vụ cho các tác vụ như so sánh ảnh, nhận diện đối tượng và tái tạo 3D.
* Phân đoạn ảnh: OpenCV cung cấp các thuật toán để chia ảnh thành các vùng khác nhau dựa trên màu sắc, kết cấu hoặc đặc trưng khác, hỗ trợ tách nền và tiền cảnh hoặc xác định đối tượng cụ thể trong ảnh.
* Phân tích video: OpenCV cho phép phát hiện chuyển động, theo dõi đối tượng di chuyển và phân tích luồng video thời gian thực, phù hợp với các hệ thống giám sát và ứng dụng tự động hóa.
* Tích hợp với học máy: OpenCV tương thích tốt với các thư viện như scikit-learn và TensorFlow, giúp xây dựng các quy trình thị giác máy tính toàn diện, từ xử lý ảnh đến huấn luyện mô hình.
* Phát triển giao diện người dùng (GUI): OpenCV cung cấp các hàm để tạo giao diện đồ họa hiển thị ảnh, video và các yếu tố tương tác, hỗ trợ xây dựng ứng dụng thân thiện với người dùng.
* Ứng dụng thời gian thực: Với hiệu suất cao, OpenCV phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh như hệ thống giám sát, phương tiện tự hành và thực tế ảo tăng cường.
* Giáo dục và nghiên cứu: OpenCV được sử dụng phổ biến trong học thuật để giảng dạy các khái niệm thị giác máy tính và thực hiện nghiên cứu chuyên sâu.



Hình 2.24 Nhận diện khuôn mặt bằng OpenCV

Những ứng dụng trên cho thấy OpenCV trong Python là một công cụ đa năng, đáp ứng được nhiều nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao trong lĩnh vực thị giác máy tính.

### Google Colab:

Google Colab là một nền tảng dựa trên đám mây cho phép người dùng viết và thực thi mã Python trong môi trường Jupyter Notebook. Nền tảng này đặc biệt hữu ích cho các dự án học máy và khoa học dữ liệu nhờ cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các tài nguyên tính toán mạnh mẽ như GPU và TPU. Trong đồ án này, Google Colab được sử dụng như một công cụ quan trọng để phát triển và huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ các tác vụ như tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, đánh giá hiệu suất và điều chỉnh siêu tham số.

Hình 2.25 Google Collab

- Các tính năng chính của Google Colab:

* Truy cập miễn phí GPU và TPU: Hỗ trợ huấn luyện các mô hình học sâu như FaceNet, vốn đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn.
* Hợp tác thời gian thực: Cho phép nhiều thành viên trong nhóm cùng làm việc trên một notebook, rất phù hợp cho dự án nhóm.
* Tích hợp với Google Drive: Dễ dàng lưu trữ và truy cập notebook cùng dữ liệu dự án.
* Thư viện cài đặt sẵn: Bao gồm các thư viện phổ biến như TensorFlow, PyTorch và OpenCV, giúp tiết kiệm thời gian cài đặt.
* Chia sẻ dễ dàng: Notebook có thể được chia sẻ qua liên kết, cho phép người khác chạy mã mà không cần cài đặt thêm phần mềm.

- Google Colab là một công cụ đa năng, hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ khả năng cung cấp tài nguyên tính toán mạnh mẽ và giao diện thân thiện. Dưới đây là các vai trò nổi bật của Colab:

* Học máy và trí tuệ nhân tạo: Colab cho phép người dùng khai thác sức mạnh của GPU và TPU để huấn luyện các mô hình học máy và AI phức tạp mà không cần đầu tư vào phần cứng đắt đỏ, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia và nhà phát triển.
* Phân tích dữ liệu: Nền tảng này hỗ trợ các nhà khoa học dữ liệu xử lý dữ liệu nhanh chóng, thực hiện phân tích chuyên sâu và tạo ra các biểu đồ trực quan, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc.
* Nghiên cứu khoa học: Các nhà nghiên cứu có thể tận dụng Colab để lập trình mô phỏng, phân tích dữ liệu số và chia sẻ kết quả nghiên cứu một cách dễ dàng, nhờ môi trường làm việc tích hợp và khả năng cộng tác.
* Giáo dục: Colab đóng vai trò quan trọng trong việc giảng dạy và học tập, cung cấp cho giáo viên và học sinh một công cụ hiệu quả để khám phá các khái niệm về lập trình, học máy và phân tích dữ liệu thông qua thực hành trực tiếp.

- Ưu điểm và hạn chế của Google Collab:

Ưu điểm:

* Cung cấp tài nguyên tính toán miễn phí và mạnh mẽ.
* Hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả thông qua tính năng hợp tác.
* Tích hợp tốt với Google Drive và các thư viện học máy.

Hạn chế:

* Tài nguyên bị giới hạn về thời gian sử dụng, phiên làm việc có thể bị ngắt sau thời gian không hoạt động.
* Phụ thuộc vào kết nối internet ổn định.
* Có thể tiềm ẩn rủi ro bảo mật khi xử lý dữ liệu nhạy cảm.

## LFW dataset (Labeled Faces in the Wild)

 Bộ dữ liệu LFW (Labeled Faces in the Wild) là một trong những tài nguyên quan trọng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt, đóng vai trò như một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất của các mô hình học máy và học sâu. Được phát triển bởi Đại học Massachusetts Amherst, bộ dữ liệu này cung cấp một tập hợp lớn các hình ảnh khuôn mặt từ nhiều nguồn khác nhau, phản ánh sự đa dạng trong điều kiện chụp ảnh thực tế. Với mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các thuật toán nhận diện khuôn mặt, LFW trở thành công cụ không thể thiếu trong việc kiểm tra độ chính xác và khả năng thích nghi của các mô hình, từ đó góp phần thúc đẩy tiến bộ trong công nghệ thị giác máy tính.

Hình 2.26 Bộ dữ liệu Labeled Faces in the Wild (LFW)

### Nguồn gốc và mục đích:

LFW được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2007 bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Massachusetts Amherst, với ý tưởng tạo ra một bộ dữ liệu thực tế để giải quyết các thách thức trong nhận diện khuôn mặt ngoài môi trường kiểm soát. Khác với các tập dữ liệu được chụp trong điều kiện lý tưởng, LFW tập trung vào các ảnh được lấy từ internet, chủ yếu từ các trang tin tức, mang lại sự phong phú về góc quay, ánh sáng, biểu cảm và chất lượng hình ảnh. Mục đích chính của bộ dữ liệu này là cung cấp một nền tảng để thử nghiệm và cải thiện các thuật toán nhận diện khuôn mặt trong các tình huống phức tạp, đồng thời đánh giá khả năng phân biệt giữa các cá nhân trong điều kiện tự nhiên. Điều này giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về giới hạn của công nghệ và định hướng phát triển các giải pháp thực tiễn.

### Cấu trúc và nội dung

Bộ dữ liệu LFW bao gồm hơn 13.000 ảnh của 5.749 cá nhân, với mỗi người có từ 1 đến 530 hình ảnh, tùy thuộc vào mức độ nổi tiếng của họ. Các ảnh này được chụp trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ ảnh chân dung đến ảnh chụp nhóm, với sự biến thiên lớn về góc độ, ánh sáng, và chất lượng. Kích thước hình ảnh dao động từ 250x250 pixel trở lên, nhưng thường được chuẩn hóa về 250x250 pixel để đảm bảo tính đồng nhất khi sử dụng. Một đặc điểm nổi bật là LFW cung cấp các cặp ảnh đã được ghi nhãn (labeled pairs), trong đó một số cặp là của cùng một người, một số khác là của các cá nhân khác nhau. Điều này cho phép đánh giá hiệu quả của các mô hình thông qua các nhiệm vụ như xác minh khuôn mặt (verification) và nhận diện danh tính (identification). Ngoài ra, LFW cũng bao gồm các tập con như "View 1" và "View 2" để kiểm tra và huấn luyện, giúp đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đánh giá.

### Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm của LFW:

* Đa dạng thực tế: Với nguồn gốc từ internet, LFW phản ánh chính xác các thách thức trong môi trường tự nhiên, bao gồm sự thay đổi về ánh sáng, góc quay và biểu cảm.
* Quy mô lớn: Số lượng ảnh và cá nhân phong phú cho phép huấn luyện các mô hình nhận diện khuôn mặt với độ tin cậy cao.
* Dữ liệu ghi nhãn rõ ràng: Các cặp ảnh được ghi nhãn chính xác giúp dễ dàng đánh giá hiệu suất mô hình thông qua các chỉ số như độ chính xác (accuracy) và tỷ lệ sai lệch (false positive rate).
* Tiêu chuẩn ngành: LFW đã trở thành một chuẩn mực chung, giúp so sánh hiệu quả giữa các thuật toán và mô hình khác nhau.

Hạn chế của LFW:

* Chất lượng ảnh không đồng đều: Do được thu thập từ nhiều nguồn, một số ảnh có độ phân giải thấp hoặc bị nhiễu, làm giảm độ chính xác trong một số trường hợp.
* Thiếu đa dạng dân tộc: Tập dữ liệu chủ yếu tập trung vào các cá nhân nổi tiếng phương Tây, dẫn đến thiếu sót trong việc đại diện cho các nhóm dân tộc khác.
* Không có ghi nhãn biểu cảm chi tiết: LFW chỉ cung cấp thông tin về danh tính, không bao gồm các đặc điểm như biểu cảm hay độ tuổi, hạn chế khả năng nghiên cứu sâu hơn.
* Cần tiền xử lý: Các ảnh cần được căn chỉnh và chuẩn hóa trước khi sử dụng, đòi hỏi thêm công sức trong quá trình chuẩn bị dữ liệu.

### Ứng dụng trong nghiên cứu

LFW đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và kiểm tra các thuật toán nhận diện khuôn mặt. Bộ dữ liệu này thường được sử dụng để huấn luyện và đánh giá các mô hình như FaceNet, DeepFace và OpenFace, nhờ khả năng cung cấp các cặp ảnh đa dạng để kiểm tra khả năng phân biệt. Các nhà nghiên cứu sử dụng LFW để đo lường hiệu suất của các phương pháp xác minh khuôn mặt, trong đó mô hình phải xác định liệu hai ảnh có thuộc về cùng một người hay không. Ngoài ra, LFW còn hỗ trợ trong việc thử nghiệm các kỹ thuật tiền xử lý ảnh, như căn chỉnh khuôn mặt hoặc loại bỏ nhiễu, để cải thiện kết quả nhận diện. Nhờ đó, LFW không chỉ là một công cụ đánh giá mà còn là nguồn cảm hứng để phát triển các giải pháp nhận diện khuôn mặt tiên tiến hơn.

### Tầm quan trọng và triển vọng

LFW đại diện cho một bước tiến trong việc xây dựng các bộ dữ liệu thực tế, giúp các nhà nghiên cứu vượt qua giới hạn của các tập dữ liệu nhân tạo. Sự phổ biến của LFW đã khuyến khích cộng đồng khoa học phát triển các phương pháp mới, từ các thuật toán truyền thống đến các mô hình học sâu hiện đại. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, LFW cũng bộc lộ những hạn chế, dẫn đến nhu cầu tạo ra các bộ dữ liệu mới như IJB-A hoặc MS-Celeb-1M, với sự đa dạng lớn hơn về dân tộc và điều kiện chụp ảnh. Trong tương lai, LFW có thể được cập nhật hoặc kết hợp với các tập dữ liệu khác để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nghiên cứu, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống nhận diện khuôn mặt chính xác và công bằng hơn.

## CelebA DATASET (CelebFaces Attributes Dataset)

 Bộ dữ liệu CelebA (CelebFaces Attributes Dataset) là một tài nguyên quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính, đặc biệt trong các nghiên cứu liên quan đến nhận diện khuôn mặt, phân tích thuộc tính khuôn mặt và sinh ảnh (image generation). Được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK), CelebA cung cấp một tập hợp lớn các hình ảnh khuôn mặt kèm theo nhiều ghi nhãn thuộc tính, giúp hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc phát triển và kiểm tra các thuật toán học máy, học sâu. Với sự đa dạng về dữ liệu và thông tin chi tiết, CelebA đã trở thành một trong những bộ dữ liệu phổ biến, đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của công nghệ nhận diện và phân tích khuôn mặt.

Hình 2.27 Bộ dữ liệu CelebFaces Attributes (CelebA)

### Nguồn gốc và mục đích

CelebA được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015 bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu khuôn mặt chất lượng cao cho các ứng dụng học sâu. Bộ dữ liệu này được xây dựng bằng cách thu thập hình ảnh từ internet, tập trung vào các khuôn mặt của những người nổi tiếng trên toàn thế giới, từ đó tạo nên một tập hợp đa dạng về ngoại hình và phong cách. Mục tiêu chính của CelebA là cung cấp một nền tảng để nghiên cứu các bài toán liên quan đến nhận diện khuôn mặt, phân tích thuộc tính (như giới tính, tuổi tác, kiểu tóc) và sinh ảnh khuôn mặt (face generation). Khác với các bộ dữ liệu chỉ tập trung vào danh tính, CelebA cung cấp thêm các ghi nhãn thuộc tính phong phú, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

### Cấu trúc và nội dung

Bộ dữ liệu CelebA bao gồm hơn 202.599 hình ảnh khuôn mặt của 10.177 người nổi tiếng, với mỗi người có trung bình khoảng 20 ảnh. Các hình ảnh này được thu thập từ internet và có kích thước gốc đa dạng, nhưng thường được chuẩn hóa về kích thước 178x218 pixel để thuận tiện cho việc xử lý. Một đặc điểm nổi bật của CelebA là nó cung cấp 40 thuộc tính nhị phân (binary attributes) cho mỗi hình ảnh, bao gồm các đặc điểm như "đeo kính", "có râu", "mỉm cười", "tóc vàng", "đội mũ" và "trẻ tuổi". Ngoài ra, CelebA cũng cung cấp thông tin về vị trí của các điểm mốc (landmarks) trên khuôn mặt, chẳng hạn như mắt, mũi, miệng, giúp hỗ trợ các tác vụ như căn chỉnh khuôn mặt (face alignment). Bộ dữ liệu được chia thành ba tập con: tập huấn luyện (training), tập kiểm tra (validation) và tập đánh giá (testing), đảm bảo tính khoa học trong quá trình phát triển và đánh giá mô hình.

### Ưu điểm và hạn chế

\*Ưu điểm của CelebA:

* Quy mô lớn và đa dạng: Với hơn 200.000 hình ảnh và 10.000 danh tính, CelebA cung cấp một lượng dữ liệu phong phú, phù hợp cho các mô hình học sâu cần huấn luyện trên tập dữ liệu lớn.
* Ghi nhãn thuộc tính chi tiết: 40 thuộc tính nhị phân cho phép nghiên cứu nhiều khía cạnh của khuôn mặt, từ đặc điểm vật lý đến biểu cảm, mở rộng phạm vi ứng dụng của bộ dữ liệu.
* Hỗ trợ đa dạng tác vụ: CelebA được sử dụng cho nhiều bài toán như nhận diện khuôn mặt, phân loại thuộc tính, sinh ảnh và chuyển đổi phong cách (style transfer).
* Cung cấp điểm mốc khuôn mặt: Dữ liệu về vị trí các điểm mốc giúp cải thiện độ chính xác trong các tác vụ như căn chỉnh khuôn mặt và tái tạo khuôn mặt 3D.

\*Hạn chế của CelebA:

* Chất lượng ảnh không đồng đều: Vì được thu thập từ internet, một số ảnh có độ phân giải thấp, bị nhiễu hoặc không rõ nét, gây khó khăn trong quá trình xử lý.
* Thiếu sự cân bằng về thuộc tính: Một số thuộc tính, ví dụ như "đội mũ" hoặc "có râu", xuất hiện không đồng đều giữa các cá nhân, dẫn đến thiên lệch trong huấn luyện mô hình.
* Tập trung vào người nổi tiếng: Dữ liệu chủ yếu đến từ những người nổi tiếng, thường có ngoại hình được chỉnh sửa hoặc trang điểm, không phản ánh hoàn toàn sự đa dạng của người dùng thực tế.
* Hạn chế về tính riêng tư: Dù là dữ liệu công khai, việc sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng có thể đặt ra các vấn đề về quyền riêng tư và đạo đức.

### Ứng dụng trong nghiên cứu

CelebA đã tạo nên một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính bằng cách cung cấp một bộ dữ liệu phong phú và đa năng, đáp ứng nhu cầu của các nhà nghiên cứu trong thời kỳ bùng nổ của học sâu. Sự hiện diện của các thuộc tính chi tiết và dữ liệu điểm mốc đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, từ phân tích khuôn mặt đến sinh ảnh sáng tạo. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu ngày càng cao về tính đa dạng, CelebA cũng bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt trong việc đại diện cho các nhóm dân tộc thiểu số và các điều kiện chụp ảnh phức tạp. Trong tương lai, CelebA có thể được mở rộng hoặc kết hợp với các bộ dữ liệu khác để cải thiện tính đại diện và độ chính xác, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và quyền riêng tư ngày càng nghiêm ngặt. Bộ dữ liệu này sẽ tiếp tục là một nguồn tài nguyên quý giá, góp phần thúc đẩy các tiến bộ trong công nghệ nhận diện và phân tích khuôn mặt.

# XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

## PHÂN TÍCH BÀI TOÁN:

### Mô tả bài toán:

Bài toán xây dựng công cụ điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt nhằm mục đích tự động hóa quá trình ghi nhận sự hiện diện của sinh viên trong lớp học mà không cần sử dụng giấy tờ hoặc các phương pháp thủ công. Yêu cầu chính là hệ thống phải xác định danh tính của từng sinh viên dựa trên hình ảnh khuôn mặt chụp từ camera, sau đó ghi lại thông tin điểm danh vào một cách chính xác và nhanh chóng. Điều này đòi hỏi hệ thống phải xử lý ảnh hoặc video thời gian thực, nhận diện khuôn mặt từ nhiều góc độ và điều kiện ánh sáng khác nhau.

Các yêu cầu cụ thể của bài toán:

* Phát hiện khuôn mặt: Hệ thống phải xác định chính xác vị trí khuôn mặt trong khung hình từ camera hoặc ảnh tĩnh.
* Nhận diện danh tính: Dựa trên đặc trưng khuôn mặt, hệ thống cần so sánh và xác định danh tính sinh viên so với cơ sở dữ liệu đã được huấn luyện.
* Xử lý thời gian thực: Đảm bảo phản hồi nhanh chóng trong môi trường lớp học đông đúc, với khả năng xử lý nhiều khuôn mặt cùng lúc.
* Tính chính xác cao: Giảm thiểu sai sót trong việc nhận diện sai danh tính sinh viên.
* Bảo mật dữ liệu: Sử dụng các biện pháp mã hóa và lưu trữ an toàn để bảo vệ thông tin khuôn mặt.
* Khả năng mở rộng: Hỗ trợ thêm danh sách sinh viên mới hoặc cập nhật dữ liệu khi cần thiết.

## XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHO NHẬN DẠNG Khuôn mặt

### Tiền xử lí ảnh

Tiền xử lý ảnh là bước đầu tiên và quan trọng trong quy trình xây dựng mô hình nhận dạng khuôn mặt, nhằm chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh để đảm bảo chất lượng đầu vào cho mô hình học sâu. Giai đoạn này giúp loại bỏ nhiễu, cải thiện độ rõ nét và đồng nhất dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu suất nhận diện. Tiền xử lý ảnh không chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình mà còn giúp giảm tải tính toán, đặc biệt khi xử lý số lượng lớn ảnh trong môi trường thực tế.

Dưới đây là 5 giai đoạn chính trong quá trình tiền xử lý ảnh:

**Giai đoạn 1: Phát hiện khuôn mặt**

Quá trình bắt đầu bằng việc sử dụng thuật toán Haar Cascade để xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh thông qua việc phân tích ảnh grayscale. Phương pháp này phát hiện các vùng khuôn mặt dựa trên các đặc trưng như hình dạng và cấu trúc, sau đó trích xuất tọa độ của vùng khuôn mặt đầu tiên. Tuy nhiên, bước căn chỉnh dựa trên các điểm mốc (như mắt, mũi, miệng) để điều chỉnh hướng và tỷ lệ chưa được thực hiện, do đó hiệu suất có thể bị ảnh hưởng nếu ảnh có góc quay hoặc tư thế khác nhau.

**Giai đoạn 2: Chuẩn hóa kích thước ảnh**

Sau khi phát hiện, vùng khuôn mặt được resize về kích thước cố định 224x224 pixel để phù hợp với yêu cầu đầu vào của mô hình FaceNet. Bước này đảm bảo tính đồng nhất trong dữ liệu, giúp mô hình xử lý nhanh hơn và cải thiện hiệu quả huấn luyện cũng như nhận diện.

**Giai đoạn 3: Chuyển đổi không gian màu và chuẩn hóa giá trị pixel**

Ảnh khuôn mặt được chuyển từ không gian màu BGR (mặc định của OpenCV) sang RGB để phù hợp với mô hình học sâu, thay vì chuyển sang Grayscale như một số phương pháp truyền thống. Đồng thời, giá trị pixel của ảnh được chuẩn hóa về khoảng [0, 1] bằng cách chia cho 255.0, giúp tối ưu hóa quá trình tính toán và đảm bảo dữ liệu phù hợp với đầu vào của mô hình.

**Giai đoạn 4: Cắt bỏ vùng không liên quan**

Sau khi phát hiện khuôn mặt, vùng khuôn mặt được cắt ra dựa trên tọa độ từ Haar Cascade, loại bỏ các khu vực không cần thiết như nền hoặc các đối tượng khác. Điều này giúp tập trung dữ liệu vào khu vực quan trọng nhất, nâng cao hiệu quả của quá trình nhận diện.

**Giai đoạn 5: Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)**

Tăng cường dữ liệu được thực hiện trong giai đoạn huấn luyện. Sử dụng ImageDataGenerator. Điều này giúp mô hình học được các đặc trưng tổng quát hơn, giảm nguy cơ quá khớp trong quá trình huấn luyện.

|  |  |
| --- | --- |
| Hình 3.1 Ảnh ban đầu | Hình 3.2 Ảnh sau khi tiền xử lí |

|  |  |
| --- | --- |
| Hình 3.3 Ảnh ban đầu (2) | Hình 3.4 Ảnh sau khi tiền xử lí (2) |

### Xuất kết quả ra JSON

Sau khi hoàn tất tiền xử lý ảnh và huấn luyện mô hình, bước tiếp theo tập trung vào việc chuẩn bị dữ liệu bổ trợ để tích hợp vào hệ thống nhận diện khuôn mặt. Cụ thể, quá trình này bao gồm việc tạo tệp embeddings.json từ các ảnh đã xử lý (dựa trên embeddings được trích xuất từ mô hình FaceNet) và tệp students.json từ file students.txt (chứa thông tin MSSV và tên sinh viên). Hai tệp này đóng vai trò như cơ sở dữ liệu ánh xạ, giúp hệ thống xác định danh tính của sinh viên trong quá trình nhận diện thời gian thực.

**Giai đoạn 1: Tạo embeddings.json từ ảnh**

Quá trình bắt đầu bằng việc sử dụng mô hình FaceNet đã huấn luyện (từ file face\_auth\_model\_facenet.h5) để trích xuất embeddings từ các ảnh trong thư mục processed\_data. File generate\_embeddings.py thực hiện việc này bằng cách đọc từng ảnh, đưa qua mô hình để tạo vectơ đặc trưng (embedding), và kết hợp với MSSV tương ứng. Kết quả được lưu tạm thời vào file embeddings.pkl. Tiếp theo, file convert\_data\_to\_json.py tải dữ liệu từ embeddings.pkl, chuyển đổi các embedding (dạng NumPy array) thành danh sách, và tạo cấu trúc JSON với định dạng {‘array’: [{‘mssv’: mssv, ‘embedding’: [values]}]}. Tệp embeddings.json được lưu để sử dụng trong ứng dụng nhận diện, cho phép so sánh embedding của khuôn mặt mới với cơ sở dữ liệu.

**Giai đoạn 2: Tạo students.json từ students.txt**

Song song với việc tạo embeddings.json, file convert\_data\_to\_json.py cũng xử lý file students.txt, nơi chứa thông tin MSSV và tên sinh viên (mỗi dòng là một cặp MSSV - tên, cách nhau bằng khoảng trắng). Dữ liệu được đọc và chuyển thành một từ điển Python, sau đó được lưu dưới dạng JSON với cấu trúc {'mssv': 'name'} trong tệp students.json. Bước này đảm bảo hệ thống có thể ánh xạ MSSV từ embeddings sang tên đầy đủ của sinh viên, tăng tính tiện lợi với người dùng khi hiển thị kết quả.

Sau khi tạo hai tệp JSON, em sử dụng Python để kiểm tra nội dung (json.load(open('embeddings.json'))) hoặc log thông tin để đảm bảo dữ liệu được chuyển đổi chính xác. Điều này giúp phát hiện sớm các lỗi như thiếu dữ liệu hoặc định dạng không hợp lệ.

## XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Phần này nói về quá trình xây dựng mô hình nhận dạng khuôn mặt, một thành phần quan trọng của hệ thống điểm danh sinh viên tự động. Quá trình bao gồm các giai đoạn từ tiền xử lý dữ liệu đầu vào, tăng cường dữ liệu, thiết kế và huấn luyện mô hình FaceNet, tạo embeddings, đến chuẩn bị dữ liệu cho nhận diện thời gian thực.

Mục tiêu là phát triển một mô hình có khả năng nhận diện danh tính sinh viên từ hình ảnh hoặc video với độ chính xác cao, đồng thời tối ưu hóa để triển khai trên các thiết bị di động như điện thoại Android. Mô hình được xây dựng dựa trên FaceNet, tích hợp các công nghệ như OpenCV, TensorFlow, nhằm đảm bảo hiệu suất và tính ứng dụng thực tiễn.

### Tăng cường dữ liệu đã được tiền xử lí:

Sau khi dữ liệu ảnh khuôn mặt được tiền xử lý (bao gồm phát hiện, cắt vùng khuôn mặt, chuẩn hóa kích thước, và chuẩn hóa giá trị pixel), dữ liệu đã sẵn sàng trong thư mục processed\_data với cấu trúc phù hợp. Tuy nhiên, để mô hình học sâu có khả năng tổng quát hóa tốt và thích nghi với các điều kiện thực tế, việc tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) là một bước cần thiết.

Giai đoạn này không được thực hiện trong bước tiền xử lý ban đầu mà được tích hợp trực tiếp vào quá trình huấn luyện, nhằm tạo ra các biến thể của dữ liệu một cách động và hiệu quả. Tăng cường dữ liệu giúp mô hình học được các đặc trưng khuôn mặt trong nhiều điều kiện khác nhau, từ đó giảm nguy cơ quá khớp (overfitting) và cải thiện hiệu suất nhận diện trong môi trường thực tế, nơi ánh sáng, góc quay, hoặc chất lượng ảnh có thể thay đổi. Trong dự án này, tăng cường dữ liệu được thực hiện thông qua thư viện ImageDataGenerator của Keras, như được triển khai trong file train\_facenet.py. Các kỹ thuật được áp dụng bao gồm nhiều biến đổi hình học và quang học, với các tham số cụ thể để đảm bảo sự đa dạng của dữ liệu mà không làm mất đi tính chất nhận diện của khuôn mặt.

Dưới đây là các kỹ thuật tăng cường dữ liệu đã được sử dụng:

**Xoay ảnh (rotation\_range):**

Ảnh được xoay ngẫu nhiên trong khoảng ±20 độ (rotation\_range=20). Điều này mô phỏng các tình huống thực tế khi sinh viên có thể nghiêng đầu trong lúc chụp ảnh, giúp mô hình học được các đặc trưng khuôn mặt từ các góc độ khác nhau.

**Dịch chuyển ngang và dọc (width\_shift\_range và height\_shift\_range):**

Ảnh được dịch chuyển ngẫu nhiên theo chiều ngang và dọc trong khoảng ±20% kích thước ảnh (width\_shift\_range=0.2, height\_shift\_range=0.2). Bước này mô phỏng trường hợp khuôn mặt không nằm chính giữa khung hình, giúp mô hình nhận diện tốt hơn khi vị trí khuôn mặt thay đổi.

**Lật ngang (horizontal\_flip):**

Ảnh được lật ngang ngẫu nhiên (horizontal\_flip=True), tạo ra phiên bản đối xứng của khuôn mặt. Điều này hữu ích vì khuôn mặt con người thường có tính đối xứng, và kỹ thuật này giúp mô hình học được các đặc trưng từ cả hai phía, tăng khả năng nhận diện trong các điều kiện đối xứng.

**Thay đổi độ sáng (brightness\_range):**

Độ sáng của ảnh được điều chỉnh ngẫu nhiên trong khoảng từ 80% đến 120% giá trị ban đầu (brightness\_range=[0.8, 1.2]). Bước này mô phỏng các điều kiện ánh sáng khác nhau trong lớp học, chẳng hạn như ánh sáng yếu hoặc ánh sáng quá mạnh, đảm bảo mô hình hoạt động tốt trong môi trường thực tế.

**Zoom ngẫu nhiên (zoom\_range):**

Ảnh được phóng to hoặc thu nhỏ ngẫu nhiên trong khoảng từ 80% đến 120% (zoom\_range=[0.8, 1.2]). Kỹ thuật này giúp mô hình nhận diện khuôn mặt ở các khoảng cách khác nhau từ camera, chẳng hạn khi sinh viên đứng gần hoặc xa hơn so với thiết bị chụp.

Các biến đổi trên được áp dụng động thông qua ImageDataGenerator trong file train\_facenet.py. Dữ liệu huấn luyện (80% tổng số ảnh) được đưa vào datagen.flow(train\_images, train\_labels, batch\_size=32), tạo ra các lô dữ liệu (batch) với các biến thể ngẫu nhiên trong suốt quá trình huấn luyện. Điều này không chỉ làm tăng tính đa dạng của dữ liệu mà còn giúp mô hình học được các đặc trưng ổn định, không phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh như ánh sáng, góc chụp, hay vị trí khuôn mặt.

Hình 3.5 Data Augmentation

### Kiến trúc mô hình

### Huấn luyện và đánh giá mô hình

#### Huấn luyện mô hình

Chuẩn bị dữ liệu:

* Dữ liệu ảnh đã được tăng cường để tăng tính đa dạng và giảm overfitting.
* Chia dữ liệu thành 2 tập:
* Tập huấn luyện: 70% (dùng để huấn luyện mô hình).
* Tập kiểm tra (validation): 30% (dùng để điều chỉnh siêu tham số).
* Sử dụng ImageDataGenerator để tăng cường dữ liệu trong thời gian thực.

Cấu hình huấn luyện:

* **Hàm mất mát (loss)**: Categorical Crossentropy (phù hợp cho bài toán phân loại đa lớp).
* **Bộ tối ưu (optimizer)**: Adam với learning rate 0.001.
* **Số epoch**: 50.
* **Batch size**: 32.
* Sử dụng **EarlyStopping** để dừng huấn luyện nếu hiệu suất trên tập kiểm tra không cải thiện.

Quy trình huấn luyện:

* Mô hình được huấn luyện trên tập huấn luyện, sử dụng dữ liệu tăng cường từ ImageDataGenerator.
* Theo dõi độ chính xác (accuracy) và giá trị mất mát (loss) trên tập kiểm tra sau mỗi epoch.
* Lưu mô hình tốt nhất dựa trên độ chính xác trên tập kiểm tra.

#### Đánh giá mô hình

Để đánh giá hiệu quả của mô hình, các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1-score được sử dụng để đo lường khả năng dự đoán chính xác. Ngoài ra, ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) cung cấp cái nhìn chi tiết về các lỗi dự đoán, giúp xác định mức độ nhầm lẫn giữa các sinh viên. Các biểu đồ trực quan, chẳng hạn như biểu đồ loss hoặc ma trận nhầm lẫn, hỗ trợ việc phân tích hiệu suất mô hình một cách trực quan.



Các chỉ số đánh giá chính

* **Accuracy (Độ chính xác):** đo lường tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số dự đoán. Được tính theo công thức:
* **Precision (Độ chính xác của dự đoán dương):** tỷ lệ các dự đoán dương đúng trong tổng các dự đoán là dương. Nó đo lường mức “tinh khiết” của nhãn dương do mô hình gán. Công thức tính:
* **Recall (Độ thu hồi):** tỷ lệ các mẫu dương thực sự được mô hình dự đoán đúng. Nó cho biết khả năng “phát hiện” hết các mẫu dương (trong các bài toán nhạy cảm, thiếu sót dương tính thường có chi phí cao). Công thức:
* **F1-Score (Điểm F1):** trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, dùng để cân bằng hai tiêu chí này. Khi độ lệch giữa Precision và Recall lớn, F1 sẽ ở gần giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị đó. Công thức:
* **Ma trận nhầm lẫn:** Hiển thị số lượng dự đoán đúng và sai cho từng danh tính, giúp phát hiện các trường hợp nhầm lẫn cụ thể.

Trong đó, TP (True Positive) và TN (True Negative) lần lượt là số mẫu dương và âm được mô hình phân loại đúng, còn FP (False Positive) và FN (False Negative) là số mẫu bị phân loại sai.

Biểu đồ ma trận nhầm lẫn hoặc biểu đồ loss được sử dụng để trực quan hóa hiệu suất mô hình, giúp dễ dàng nhận diện các vấn đề như nhầm lẫn danh tính hoặc overfitting.

|  |  |
| --- | --- |
| Hình 3.6 Biểu đồ loss của lần huấn luyện đầu tiên. | Hình 3.7 Biểu đồ loss của lần huấn luyện thứ 2. |
| Hình 3.8 Biểu đồ loss của lần huấn luyện thứ 3. | Hình 3.9 Biểu đồ loss của lần huấn luyện thứ 4. |

 Qua 5 lần huấn luyện, với lần huấn luyện thứ 4 và thứ 5, khoảng cách giữa Training loss và Validation loss trong 2 biểu đồ là thấp nhất, chứng tỏ mô hình đã được cải thiện hơn. Dưới đây là ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) và F1-score của mô hình huấn luyện


Hình 3.10 Biểu đồ loss của lần huấn luyện thứ 5.

Hình 3.11 F1-score.

thứ 5:

Biểu đồ "F1-score" là một biểu đồ cột, hiển thị điểm F1 cho 24 lớp, mỗi lớp được gắn nhãn bằng mã số sinh viên (MSSV). Trục hoành (x-axis) liệt kê các lớp, trong khi trục tung (y-axis) thể hiện điểm F1, dao động từ 0 đến 1, với các bước 0.2.

* **Số lượng lớp**: Có 24 lớp, mỗi lớp đại diện cho một sinh viên, với nhãn như "63131330", v.v.
* **Phạm vi điểm F1**: Điểm F1 dao động từ khoảng 0.9 đến 1.0, với phần lớn các lớp đạt gần mức tối đa 1.0, cho thấy mô hình có hiệu suất cao trong việc nhận diện hầu hết sinh viên.
* **Các lớp có điểm F1 thấp hơn**: Một số lớp như "63135353", "63135414" có điểm F1 hơi thấp, nhưng vẫn trên 0,9. Điều này có thể do dữ liệu của các lớp này ít hơn hoặc có đặc điểm khuôn mặt khó phân biệt, cần thu thập thêm dữ liệu hoặc tinh chỉnh mô hình.
* Biểu đồ cho thấy mô hình hoạt động rất tốt, với điểm F1 cao trên hầu hết các lớp, nhưng cần chú ý đến các lớp có điểm thấp hơn để cải thiện, có thể bằng cách thu thập thêm dữ liệu hoặc tinh chỉnh mô hình.

 Biểu đồ "Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)" là một ma trận vuông 24x24, với trục y là "Thực tế" (nhãn thực tế) và trục x là "Dự đoán" (nhãn dự đoán). Mỗi ô trong ma trận được tô màu, với thanh màu bên phải thể hiện thang giá trị từ 0 đến 60, màu đậm (xanh đậm) cho giá trị cao, màu nhạt (xanh nhạt hoặc trắng) cho giá trị thấp.

Hình 3.12 Ma trận nhầm lẫn (confusion matrix)

* **Số lượng lớp:** Ma trận có 24 lớp, khớp với số lớp trong biểu đồ F1-score, với nhãn là các mã số sinh viên.
* **Mẫu hình đường chéo:** Đường chéo chính (từ ô trên cùng bên trái đến ô dưới cùng bên phải) có màu đậm nhất, với giá trị lên đến 60, cho thấy mô hình dự đoán đúng nhiều trường hợp, thể hiện hiệu suất cao.
* **Các ô ngoài đường chéo:** Có một số ô ngoài đường chéo có màu nhạt (giá trị 10-20), cho thấy nhầm lẫn giữa các lớp. Đặc biệt, lớp "63135353" và “63135210” có một số ô lân cận sáng hơn, cho thấy nhầm lẫn với các lớp gần, có thể do đặc điểm khuôn mặt tương tự.
* **Mẫu hình tổng thể:** Ma trận có xu hướng đối xứng, với các ô xa đường chéo chính có màu nhạt (giá trị gần 0), cho thấy nhầm lẫn giữa các lớp xa nhau hiếm xảy ra.

Ma trận nhầm lẫn xác nhận mô hình có hiệu suất tốt, nhưng nhầm lẫn giữa các lớp gần nhau (như "63135353", “63135210” với các lớp lân cận) cần được cải thiện, có thể do dữ liệu không đủ đa dạng hoặc đặc điểm khuôn mặt tương đồng.

## QUY TRÌNH SỬ DỤNG CÔNG CỤ

### Quy trình thêm sinh viên

### Chi tiết quy thêm sinh viên

## XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. **Kết luận**
2. **Hướng phát triển**

TÀI LIỆU THAM KHẢO

|  |
| --- |
| [1] |
| [2] |
| [3] |
| [4] |
| [5] |  |